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ABSTRACT
This paper discusses about problems that appears with the last pandemic spread. The
problems are in many aspects; problems with good health management, problems in airlane
companies, problems at corporations, medium-sized enterprises, small enterprises, et cetera.
Problems in these sectors are presented when states began to close some of their
activities/businesses. Consequences were inevitable, but the level of consequences would
differ from activity to activity, for example, in the construction sector and auto parts sector.
So, in this paper the focus will be on businesses. The research of this paper will be based on
the literature review, including the aspects of information systems in general, literature on
successful business management, the role of technology in supporting businesses, the role of
information systems with business concentration during the period of uncertainty. Added to
this is the collection of information through research sample, research model and data
collection.
This research aims to achieve its goals through a logical sequence of work. The paper
examines the problems posed in it, discusses them according to the aspects of the authors and
is directed towards achieving the intended results.

Key words:

Pandemic, management, businesses, information systems, technology

I

ABSTRAKT
Punimi shtjellon problemet që u paraqiten me rastin e përhapjes së pandemisë së fundit
globale. Problemet janë në shumë aspekte, problemet në menaxhimin e mirë të shëndetsisë,
probleme tek kompanitë e fluturimeve, problemet me turizmin, problemet tek aktivetetet
sportive, tek ndërmarrjet e mëdha, të mesme dhe të vogla, e të tjera. Problemet tek këta
sektorë u shfaqën kur shtetet filluan mbylljen e disa prej veprimtarive. Pasojat ishin të
pashmangshme, vetëm se niveli i pasojave do të dallonte prej veprimtarisë në veprimtari,
përshembull, tek sektori i ndërtimit dhe sektori i pjesëve të këmbimit. Pra, në këtë punim
fokusi do të jetë tek bizneset.
Hulumtimi i këtij punimi do të bazohet në shtjellimin e literaturës, me përfshirjen e aspekteve
të sistemeve të informacionit në përgjithësi, literaturës për menaxhim të suksesshëm të
biznesit, rolit të teknologjisë në përkrahjen e bizneseve, rolit të sistemeve të informacionit
me koncentrim në biznes gjatë periudhës së pasigurisë. Kësaj i shtohet edhe grumbullimi i
informacioneve përmes mostrës së hulumtimit, modelit të hulumtimit dhe mbledhjës se të
dhënave.
Hulumtim synon që të arrihet tek qëllimet e tij përmes një renditje logjike të punimit. Punimi
shqyrton problemet e parashtruara në të, i diskuton ato sipas aspekteve të autorëve dhe
drejtohet kah arritja e rezultateve të synuara.
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1. HYRJE
Sistemet e informacionit si fushë e rëndësishme e jetës shoqërore, e cila është bërë pjesë e
shoqërisë qysh moti, duke përshirë implikimet e saj në aspektin akademik, biznesor, dhe
institucional. Individët janë të fokusuar në informacione të ndryshme siç mund të përmendim,
kuriozitete rreth teknologjisë, për zbavitje, për shkenca të ndryshme, etj, duke i marrë nga
burime si, nga gazetat, revistat, televizioni, e të tjera. Mirëpo, bizneset, organizata dhe njësitë
akademike i përdorin informacionet për marrje të vendimeve ose për të zgjidhur probleme
(Oz, 2009).

E dhëna

Procesi i tranformimit (duke aplikuar
njohuritë përmes zgjedhjes, organizimit,
manipulimit të të dhënave)

Informacioni

Figura 1. Procesi i transformimit të të dhënave në informacion
(Ralph, 1992).
Sistemi i informacionit përshkruhet si tërësi e të gjitha mjeteve dhe metodave që menaxherët
i shfrytzojnë për të mbështetur punët dhe vendimmarrjen nëpër ndërmarrje. Laudon dhe
Laudon i definojnë sistemet e informacionit si një grup përbërësish të ndarë të cilët mbledhin,
përpunojnë, ruajnë dhe shpërndajnë informacionet për të përkrahur vendimmarrjen,
koordinimin dhe kontrollin në një ndërmarrje. Informacioni nënkupton të dhëna që
formësohen në një formë që ofron kuptim dhe që mund të përdoret nga individët. Ndërkohë,
të dhënat si një koleksion i fakteve të papërpunuara, përfaqësojnë ngjarje që ndodhin në
organizatë apo në mjedisin fizik (Laudon dhe Laudon, 2012).
Marr parasysh ndikimin e madh që e kanë sistemet e informacionit, edhe menaxhimi i tij
është shumë i rëndësishëm. Menaxherët dhe akademikët janë marrur me vlerësimin e
sistemeve të informacionit duke i renditur në krye të agjendës së tyre, sidomos duke veçuar
kohën e pasigurisë apo krizës ekonomike. Përkufizimi apo përcaktimi i saktë i efektivitetit të
sistemeve të menaxhimit të informacionit është i vështirë edhe përkundër faktit se efiçienca
e tij matet dhe përkufizohet lehtësisht. Mundësia e një teorie të rëndësishme dhe
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mosmarrveshjet mbi një përkufizim të efektivitetit të sistemeve krijojnë paqartësi dhe
konfuzion (Cooper & Quinn, 1993).
Për të performuar transaksionet e përditshme, operacionet e menaxhimit mbështeten te
teknologjia e informacionit. Automatizimi i shumë aktiviteve kyqe të menaxhimit ka ndodh
si shkak i përdorimit të teknologjisë së informacionit. Për shembull, email-i ka përshpejtuar
komunikimin ku interneti lejon akses direkt tek filialet e largëta të kompanisë. Menaxherët,
ekspertët e jashtëm, hartuesit e strategjisë luajnë një rol të veçantë në zhvillimin e një
ndërmarrje, pavarësisht, të gjitha këtyre, impakti i teknologjisë së informacionit për një
organizatë është i domosdoshëm (Hassan, Wang, Zhi & Abdalla, 2014).
Roli dhe rëndësia e menaxhimit të sistemeve të informacionit është e dobishme në marrjen e
vendimeve, për të zgjidhur problemet që përballen organizatat; probleme të tilla si planifikimi
i dobët, programi, vlerësim i dobët i kërkesave të stafit dhe mungesa e një informacioni të
saktë mbi stafin (Fabunmi, 2003).

1.2 Qëllimi i hulumtimit
Këto kohë, pandemia ka detyruar shumë biznese të shiqojnë mundësitë mbylljes së biznesit
duke mos parë mundësi shfrytëzimi për ekzistencë. Për pasojë tek disa sektorë të industrisë
ka ndodh një ndërprerje. Padyshim se sfidat ishin të mëdha për shitësit me pakicë, më
shumicë dhe akterët e tjerë për shkak të problemeve që lidhen me shëndetin dhe sigurinë,
zingjirin e furnizmit, fuqinë punëtore, shitjet, marketingun, etj. Ballafaqimi me këto sfida
nuk do t’a garantoj suksesin. Kjo, për arsye se, pasi t’a kalojmë këtë pandemi, shumë tregje,
veçanërisht në fushat e turizmit dhe mikpritjes, nuk do të ofrojnë më shërbime.
Një ndërmarrje me funksionet e saj ka për qëllim optimizimin e shpenzimeve që nuk i sjellin
vlerë kompanisë në mjedisin aktual. Kompanitë, sidomos ato fillestare, kanë ndërmarr disa
hapa në shkurtimin e stafit apo personelit. Në të njëjtën kohë, shfrytëzimi i internetit, me
argëtimin në internet dhe blerjet në internet po shohin një rritje të madhe.
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Secili prej nesh në mënyrë intuitive, e kuptojmë se kriza ka bërë që shumë ndërmarrje të
luftojnë për mbijetesë për shkak rrethanave të padëshiruara apo pandemisë, por gjithashtu
përmes strategjisë të kërkojnë rrugë alternative. Në vetvete kriza apo pandemia ka imponuar
sfida të ndryshme për organizatat e biznesit, duke paraqitur organizatat me mundësi të
identifikojnë modele të reja biznesi që do t'i lejojnë ato të mbijetojnë gjatë krizës dhe pas saj.
Disa prej kritikëve mendojnë se këto do të jenë disa prej vendimeve adhoke të bizneseve se
pas kalimit në "normalitet", këto ndërrime të mënyrës së të bërit biznes do t'i kthehen
modeleve të tyre të mëparshme të biznesit apo do të vendosin për të zgjedhur një ekuilibër të
ri. Kjo edhe mund të ndodh, sidoqoftë, mundësia e shfrytëzimit të dixhitalizimit të bizneseve
ose identifikimi i një modeli biznesi me zbatim konkret, që është paraqitur gjatë pandemisë,
mund të përdoret drejt nga firmat që kërkojnë të zgjerojnë horizontet e tyre edukative,
biznesore, shëndetsore, etj. Institucione të tilla si institucionet arsimore të cilat i kanë
përshtatur platformat në internet për të mbajtur klasa virtuale, gjithashtu kanë krijuar edhe
produkte tjera arsimore të cilat ndërthurin pedagogji të mirë.
Specialistë, si projektues, tregtarë, profesionistë të teknologjisë së informacionit të
bashkëpunojnë për projekte, të cilat do të synojnë të përmbushin potencialin për
dixhitalizimin që ofron produkti / shërbimi; me identifikimin e mënyrave të ofrimit të
produktit fizik ose shërbimit me kontakt fizik minimal. Për të arritur suksesin në ekosistemin
e ri, organizatat duhet të jenë të shkathëta, të zotërojnë aftësi dinamike që mund t'i ndihmojnë
ato në përshtatjen e tyre me kohën në ndryshim (Tronvoll, Skylar, Sörhammar, Kowalkowski
2020).

1.3 Përshkrimi i problemit
Fundviti dymijë e nëntëmbëdhjetë solli një gjendje të re shoqërore apo pandemi në disa vende
të botës duke filluar nga Kina, e duke vazhduar në vitin dy mijë e njëzet në shumicën e
shteteve të botës, muajve të fundit edhe në Kosovë. Shfaqja dhe shpejtësia e përhapjes së
pandemisë Covid-19 solli një gjendje pasigurie në botë. Përkohësisht, shumë biznese u
mbyllën, institutcione universitare, etj. Për shkak të pandemisë kanë ndryshuar disa aspekte
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të jetës së qytetarëve, siç janë modelet e biznesit, sjellja e informacionit, intimiteti i të
dhënave dhe siguria në internet që janë fusha të lidhura me SI (Davison, 2020).
Masat distancuese apo parandaluese sociale mund të përcillen me probleme të stresit, ankthit
dhe depresionit, për arsye të mungesës së prezencës fizike në vendet e hapura, qoftë të
punonjësve në vendet e punës apo edhe moshave të shtyera nëpër parqe dhe fëmijëve në
shkolla. Në anën tjetër, distancim i njerëzve me masa siç janë karantinimi, bllokimi dhe
mbyllja e vendeve publike çon në kufizimin e mundësisë së kontaktit me persona të infektuar,
dhe pamundësisë apo zgjidhjeve të reja të të bërit biznes (Galea, Merchant, & Lurie, 2020).
Duke parë problemet me të cilat po përballen organizatat, institucionet, individët dhe
bizneset, kemi situatën ku njerëzit përballen me problemet e shkaktuara nga pandemia, ku
cenohet shëndeti. Institucionet arsimore në mungesë të shftytëzimit të shkollave,
universiteteve dhe kolegjeve nuk kanë mundësi të zhvillojnë mësimnxënien dhe mbesin
prapa me planprogramet. Poashtu, mirëqenia e punëtorëve përmes largimit nga puna. Largimi
nga puna i punëtorëve mund të jetë pasojë e jo vetëm problemeve të personelit me sëmundjen,
por edhe tek shftytëzimi i kapaciteteve të kompanisë. Kompanitë punojnë me staf të
reduktuar, përshkak të rrethanave me pandemin dhe mungesës së volumit të punës apo
mungesës së kërkesës në tregje vendore dhe ndërkombëtare. Ndërmarrjet e ndryshme kanë
edhe probleme me furnizimet e tyre nga jashtë, përshkak të problemeve me importin gjatë
pandemisë. Problemet këtu nuk mbarojnë sepse ka ndërmarrje që përballen me problemet e
likuditimit, në prag të mbylljes së bizneseve.

1.4 Identifikimi i zgjidhjes për shfrytëzim
Kjo gjendje solli edhe nevojën gjithnjë më të madhe për përdoruesit e sistemeve të
informacionit. Njohës të sistemeve të informacionit dhe teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit, me platforma online të interaksionit me njërin tjetrin, kanë parë mundësinë e
zhvillimit të mëtutjeshëm të mësimnxënies, punëve operative në biznes, dhe punëve të tjera.
Këto mundësohen me qasjen në internet. Nëse do të ishte e realizueshme e gjithë
infrastruktura për zhvillim normal të një dite pune, do të ishte e pamundur të realizohet pa
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internet. Për të bërë punët normale nga larg apo puna në distancë duhet të ofrohet një
infrastruktur e kompletuar.
Për shkak se ekzistojnë lloje të ndryshme të sistemeve të informacionit që përdorin
kompanitë, atëherë edhe përdorimi i tyre gjatë kësaj kohe do të nvarej nga funksionet, të cilat
i kryejn ato sisteme të informacionit. Duke i koordinuar funksionet e SI me nevojat e tyre për
të zhvilluar aktivitetet, atëherë përdorimi i SI do të bëhej në mënyrë të suksesshme.
Arritja tek implementimi online i platformave të institutcioneve arsimore dhe bizneseve për
funksionim, mundësohet nga teknologjia informative dhe komunikimit (TIK-u) ku mund të
ndihmoj në zbehjen e problemeve të shëndetit mendor me rritjen e mundësive të lidhjeve dhe
ndërveprimeve shoqërore. Studimet që shqyrtojnë se si TIK-u mund të lehtësojë këto pasoja
janë akoma të reja.
Studiuesit përgjegjës të SI ende duhet të bëjnë hulumtime dhe të demonstrojnë se si mundet
TIK-u të bëjë botën një hapësirë më interesante me zvogëlimin e efekteve anësore të distancës
sociale. Për më tepër, pasi shenjat sociale si prekja njerëzore dhe gjuha e trupit humbasin në
TIK, studiuesit përgjegjës të SI duhet të eksplorojnë mënyra për të rritur ndjenjat e pranisë
shoqërore në TIK (Richardson, Maeda, Lv, & Caskurlu, 2017). Poashtu, hulumtuesit
përgjegjës të SI-së duhet të shiqojnë edhe nxitjen dhe adoptimin e njerzëve me moshë të
shtyer me teknologjitë sociale (Niehaves & Plattfaut, 2014).

1.5 Pyetjet hulumtuese dhe hipotezat
Në këtë punim janë formuluar dy pyetje hulumtuese apo kërkuese dhe bazuar në to kam
ngritur dy hipoteza të cilat janë testuar në mënyrë kuantitative.
Pyetjet hulumtuese:
Cili është ndikimi i SI për bizneset në kushte pasigurie (me fokus në pandemi)?
Cili është ndikimi i SI për klientin/konsumatorin në kushte pasigurie (me fokus në pandemi)?
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Hipoteza e parë e ngritura në këtë punim është më kryesore sepse fokusi i këtij hulumtimi
bie në masë të madhe tek bizneset. Kurse sa i përket hipotezës së dytë, ajo nuk i shpërfaq në
detaje gjërat përmes shtjellimit të literaturës, mirëpo vetëm me anë të realizimit të pyetësorit.
Hipoteza e parë:
Ssistemet e informacionit kanë efekt pozitiv gjatë pandemisë për bizneset.
Hipoteza e dytë:
Sistemet e informacionit kanë efekt pozitiv gjatë pandemisë për konsumatorët/klientët.
Korrelacioni në mes të variablave të hipotezave dhe signifikanca e tyre janë analizuar duke
përdorur programin SPSS.

1.6 Metodologjia
Për të realizuar studimin do të përdoret literaturë bazë duke qartësuar konceptin e sistemeve
të informacionit dhe rolin e tij tek ndërmarrjet apo bizneset, poashtu, rëndësinë e saj në
mbarëvajtjen e kompanisë e në veçanti marrëdhënien mes menaxhmentit dhe sistemeve të
informacionit në kompani.
Literatura përbëhet nga burime të ndryshme siç janë librat që lidhen me fushën e kërkimit,
disertacione, publikime në revista shkencore, raporte të institucioneve, artikuj, të cilat
paraqesin fakte dhe statistika mbi këto çështje.
Meqënëse, fokusi i këtij hulumtimi është menaxhimi i bizneseve në kohë pasigurie përmes
SI, me koncentrim tek pandemia e fundit. Gjetja e materialit nuk ishte edhe e lehtë, për faktin
se ka të bëj me një periudhe të shkurtër, por duke u referuar edhe në periudhat e mëparshme
te pandemive kam arritur të bëj një hulumtim të dobishëm.
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1.7 Rezultatet e pritshme
Llojet e ndryshme të sistemeve të informacionit, kryejnë detyra të ndryshme. Punët që kryhen
nga të gjitha nivelet e administratës mundësohen nga realizimi i qeversisjes elektronike, në
çdo kohë dhe në largësi. Kjo formë e punës ka modernizuar administratën dhe ka ofruar
menaxhim më të mirë. Poashtu, e-arsimi apo mësimnxënia elektronike ka ndihmuar në
zhvillimin e arsimit, duke krijuar një infrastruktur të përshtatshme për stafin akademik,
administrativ dhe nxënësit.
Përmes e-bankave dhe e-biznesit krijohet një mjedis i favorshëm i zhvillimit të sistemeve
bankare dhe transaksioneve të cilat janë të domosdoshme për ofrimin e shërbimeve
elektronike. Me këtë krijohen edhe mundësitë për realizimin e tregtisë elektronike (Angl. ecommerce).
Në anën tjetër e-tregtia apo tregtimi online ka bashkuar bankat, bizneset, klientët dhe
konsumatorët. Bankat përmes sistemit bankar procedojnë me transaksionet, bizneset u ofrojn
përmes platformave online të shitjes mundësinë e kyqjes së konsumatorëve rreth produkteve
dhe shërbimeve të tyre. Pra, zhvillohen dhe kryhen punë pa praninë e domosdoshme fizike,
me ndihmën e menaxhimit të sistemeve të informacioneve në mënyrë efikase.
Mënyra tradicionale e marrjes së informacioneve ka qenë e ndryshme, marrim shembull një
gazetë ditore e cila në fillet e saj ka qenë apo ofrohej e printuar në letër. Mirëpo në shekullin
e njëzetë e një me avansimin e teknologjisë dhe rritjen e përdorimit të saj evuloi në gazetë
virtuale apo siç njihen botërisht gazeta online. U mundësua marrja e informacionit me një
qasje me të shpejtë dhe me përditësime më të shpeshta.
Shfrytëzimi i teknologjisë ka qenë dhe është i dobishëm për konsumatorët. Marrja e
informacioneve të konsumatorëve për bizneset bëhet në forma të ndryshme. Duke e
shmangur vizitën në dyqanet e një biznesi, një konsumator mund t’i përdorë burimet e
informacionit, siç janë rrjetet sociale, uebfaqet, ejt., që të informohet së çfarë produkte apo
shërbime ofron një kompani, çfarë game të produkteve ofron, çfarë mënyre të pagesës
mundëson, garancioni, e të tjera, që të mund të i plotësoj nevojat apo kërkesat e tij/saj. Këto
dhe të tjera burime teknologjike bëhen edhe më të aplikueshme me paraqitjen e pandemisë
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së fundit globale. Konsumatorët tani kanë mundësinë t’i shikojnë ofertat e bizneseve, t’i
analizojnë ato, dhe të vendosin t’i porosisin ato. Një proces i tillë, bëhet me kërkesën e
konsumatorit/ës për produktet, vendosjen e tyre në shportën online, bërjen e pagesës online
përmes kartelave bankare, dhe pastaj bëhet shpërndarja e produkteve tek konsumatori. Kjo
vlen edhe për sherbimet, ku një konsumatori mund t’i ofrohen shërbime online apo në rrjet,
pa pasur nevojë kontakti direkt.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Sistemet e informacionit
Fillimisht para se të flitet për “SI”-në, do të theksojmë se çfarë janë sistemet. Sistemet mund
të definohen si mbledhje e elementëve të ndërlidhur që punojnë së bashku për një qëllimi të
caktuar. Në librin “Business Informations Systems – Technology, Development and
Management”, Sistemet e Informacionit (SI) përcaktohen si një grup përbërësish të
ndërlidhur, të cilët bashkveprojnë për të kryer input-e, përpunim, output-e, ruajtje dhe
veprime kontrolli në mënyrë që të kemi informacion nga konvertimi i të dhënave, të cilat
mund të përdoren për të mbështetur parashikimin, planifikimin, kontrollin, koordinimin,
vendimmarrjen dhe aktivitetet operacionale në një ndërmarrje (Bocij, Chafey, Greasley &
Hickie, 1999).
Meqënëse, fusha e studimit është menaxhimi i sistemeve të informacionit, atëhere kjo fushë
njihet si një koncentrim i shumë individëve, në masë të madhe duke i përfshirë menaxherët
e organizatave, njihet si avansim konkurrues në treg. Effy Oz në librin e tij “Sistemet e
Menaxhimit të Informacionit” identifikon 8 mënyra kryesore për të fituar avantazhin
konkurrues. Ulja e kostove, ngritja e pengesave për ata që hyjnë në treg, vendosja e kostove
të larta në rastet e ndryshimit të furnitorit, diferencimi i mallrave apo shërbimi, zgjerimi i
mallrave apo shërbimeve, krijimi i aleancave apo “mbërthimi” i furnitorëve apo blerësve,
janë elementët që lehtësojnë fitimin e avantazhit konkurrues. Një avantazh konkurrues arrihet
kur një ndërmarrje mund të bëjë diçka, si për shembull, të përpunojë, funksionojë në mënyrë
më efektive dhe efiçiente se të tjerët në një segment të caktuar të industrisë, apo në disa raste
në mbarë industrinë (Oz, 2009).
Sistemet e informacionit përdoren nga ndërmarrjet për mbështetje të operacioneve ditore, siç
mund të përmendim tregtinë elektronike, rezervimet e biletave e disa aktivitete të tjera.
Poashtu, përdorimi i SI bëhet në zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve. Elementët
në sistemet e informacionit janë të lidhura me njëri-tjetrin, duke funksionuar së bashku me
qëllim të mbledhjes, përpunimit dhe shpërndarjes së informacionit.
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Ndërmarrjeve i’u duhen praktika zyrtare të shkëmbimit të informacionit për të mos dështuar
në përdorimin e kapitalit intelektual të menaxherëve të tyre për inovacion dhe zhvillim të
biznesit (Oz, 2009; O'Neill & Adya, 2007).
Menaxhimi i sistemeve të informacionit (MIS) ofron shkëmbimin e përvojave, ky shkëmbim
duhet të bëhet me qëllim që të ruhet avantazhi konkurrues, duke përmirësuar cilësinë e
shërbimeve apo produkteve të ofruara. Barachini (2009) mbështeti domosdoshmërinë që këto
organizata të motivojnë vazhdimisht të gjitha nivelet në ndërmarrjet e tyre që të ndajnë
informacionin në mënyrë që kapitali i tyre intelektual të mund të përdoret.

2.1.1 Teknologjia informative dhe komunikimit
TIK apo Teknologjia informative dhe komunikimit mund të përkufizohet si një tërësi me
përfshirjen e shërbimeve dhe teknologjive, duke ofruar bashkëveprim ndërmjet përdoruesve
përmes rrjeteve dhe telekomunikacionit. Termi TIK ka të bëj me transmetimin e
informacioneve, me shfrytëzimin e teknologjive audio-vizuale, informatikës dhe internetit
(Muslihaka, 2015).
Teknologjia e informacionit përfshinë aktivitetet në përpunimin e informacionit dhe
komunikimin e integruar me ndihmën e pajisjeve elektronike." TI, si term është
gjithëpërfshirës dhe i referohet të gjitha llojeve të teknologjisë që për bazë kanë
informacionin, qoftë në një sistem informacioni, në automatizim të një procesi industrial, në
komunikimin midis kompjuterëve të dy ndërmarrjeve, etj. Grupi i cili përfshinë TI-në mund
të ndihmojë në përdorimin strategjik të teknologjisë informative, ku në këtë grup përfshihen:
teknologjia e harduerit, sistemet e informacionit, automatizimi i zyrës, inxhinieri
kompjuterike dhe dizajni, automatizimi industrial, burimet specifike të automatizmit,
burimet multimedia.
Një lloj i tillë i sistematizimit të TI kryen shërbim në hulumtimin e përdorimit strategjik,
mirëpo duhet t’i bëhet azhurnim sepse me kalimin e kohës klasfikimi që ka të bëj me TI
vjetërsohet, kurse përparimet teknologjike janë të shpejta. Me poshtë do t’i cekim disa
tipologji të TI me shembuj:
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-

Teknologjitë në lidhje me planifikimin e teknologjisë së informacionit metodologjitë e teknologjisë së informacionit; modelimi i të dhënave dhe proceseve;
metodologjitë për përgatitjen e Master Planit të Informatikës;

-

Teknologjitë që lidhen me zhvillimin e sistemeve - metodologjitë e zhvillimit të
sistemeve; metodologjitë e menaxhimit të projektit; metodologjitë e testimit dhe
rregullimit të programit; teknikat e analizës së sistemeve; teknikat e modelimit të
sistemeve; teknika prototipi; teknikat e hartimit të bazës së të dhënave; teknikat e
programimit;

-

Teknologjitë që lidhen me mbështetjen e softuerëve - sistemet operative; sistemet e
menaxhimit të bazës së të dhënave; softuer teleprocesimi; shërbimet; monitorues të
performancës; gjuhe programimi; gjeneruesit e aplikacioneve;

-

Teknologjitë që lidhen me proceset e prodhimit dhe operacionet; planifikimi i
kapaciteteve; menaxhim i performancës;

-

Teknologjitë që lidhen me mbështetjen e harduerit - superkompjuterët; kompjuterë
të mëdhenj; rrjeti kompjuterik; rrjetet lokale; lidhje mikro-korniza kryesore;
mikrokompjuterët; arkitektura RISC; stacionet grafike (Victoria, 2020).

Komponentët të cilët e përbëjnë infrastrukturën e teknologjisë informatike janë:
- Pajisjet harduerike. Tek pajisjet hardverike bëjnë pjesë; kompjuterët, instrumentët dhe
pajisjet e tjera të prekshme, që njëkohësisht përfshijnë të gjitha pajisjet për mbledhje,
përpunim dhe ruajtje të informatave.
- Softuerët kompjuterik, ku bëjnë pjesë: programet dhe aplikacionet e ndryshme që
mundësojnë punën dhe vënien e hardverve në funksion.
- Teknologjia komunikuese

dhe rrjetat

kompjuterike, ku kemi rrjetin e brendshëm

(Intranet) dhe atë të jashtëm (Extranet) që përbëjnë rrjetin kompjuterik dhe rrjetin
ndërkombëtar ( Internet) si rrjet ndërkombëtar i rrjetave kompjuterike.
- Memoria ose hapësira në të cilën ruhen informatat (Domniku, 2011).
Duke i njohur llojet e ndryshme të TI-së hapi tjetër është të kuptoni se si ato mund të
përdoren në ndërmarrje për të mbështetur strategjitë e bizneseve.
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Në mjedisin biznesor kërkohet që të ketë ndryshime apo thënë ndryshe strategji të reja të të
bërit biznes. Duke kërkuar për strategjitë e reja, bizneset fokusohen tek ato gjëra ku do të
mund edhe të ndodh implemtimi i tyre dhe kjo falë teknologjisë informative. Teknologjia
informative i mundëson një biznesi apo një firme që të ketë avantazh konkurrues. Roli i
informacionit në ndërmarrje ka rëndësi në aspektin strategjik. Laudon dhe Laudon (1996)
komentojnë se në vitet njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë dhe në fillim të viteve njëmijë e
nëntëqind e tetëdhjetë, ndërmarrjet ishin duke parë TI si mundësi të menaxhimit të të gjithë
kompanisë. Kjo për arsye se Sistemet e Mbështetjes së Vendimit (SMV) dhe Sistemet e
Mbështetjes Ekzekutive (SME) zhvilluan dhe rritën shpejtësinë e procesit të vendimmarrjes
së menaxherëve dhe ekspertëve në një gamë të gjerë problemesh. Strategjia e përdorimit të
TI-së duhet të jetë në përputhshmëri me strategjinë e saj të biznesit (Victoria, 2020).

2.1.2 Përdorimi i sistemeve të informacionit nga bizneset dhe organizatat
Studiuesit janë marrur me përdorimin e sistemeve të informacionit dhe teknologjisë në
ndërmarrje dhe organizata nga fundi i viteve të pesëdhjeta dhe fillimi i viteve të gjashtëdhjeta.
Ndërmarrjet kanë gjetë përdorim tek SI në kryerjen e proceseve të përditshme të punës, me
regjistrimin e dijeve dhe njohurive, që janë fituar dhe avansuar apo përmirësuar gjatë
periudhës së kompanisë në treg. Pastaj, duke kaluar tek parashikimi i ecurisë së ndërmarrjes
në të ardhmen, me ndihmën e informacioneve të ndryshme që i marrin nga sistemet.
Kompanitë i shfrytëzojnë sistemet e informacionit për të matur punën e menaxherëve dhe
punëtorve si një mjet të duhur. Faktorët si struktura e ndërmarrjes, politika e kompanisë,
kultura e punonjësve, ambienti rrethues dhe vendimet menaxheriale ofrojnë apo mundësojnë
ndërveprimin e SI me ndërmarrjen. Kompanitë janë të interesuar të krijojnë vlerë. Vlera që
ofron informacioni është e madhe dhe duhet të përdoret me kujdes të madh nga ndërmarrjet
dhe organizatat në mënyrë që të afarojnë dhe zhvillohen në treg. Sistemet e informacionit
kanë rëndësi të madhe në ndërmarrje dhe organizata sepse mund t’i çojnë deri tek ndryshimi
i strategjisë që mund të ndodh për shkak të ndryshimeve të mëdha në treg, duke përfshirë
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kushtet e tregut, e sidomos zhvillimet e shpejta teknologjike. Këtë ndërmarrjet e bëjnë për të
përcjellur konkurrencën apo për të krijuar avantazh konkurrues në treg (Laudon, 2014).
Një element që duhet të cekim është matja e performancës. Matja e performancës në kontekst
të biznesit përkufizohet si një e mirë në favor të biznesit apo ndërmarrjes, ku referohet si
proces për përcaktimin e efiçiencës dhe efektivitetit të veprimeve të ndërmarra të kompanisë.
Bizneset bëjnë matjet e performancës së stafit në periudha të ndryshme. Disa nga qëllimet e
matjes së performancës së stafit mund të jenë; për t’i motivuar ata, për të rritur përgjegjësinë
e tyre, për shpërblimin dhe arritjen e rezultateve (Neely, Gregory, & Platts, 2005).

2.1.3 Llojet e sistemeve të informacionit
Karakteristikat e informacionit si përmbajtja e saktë dhe në kohë reale, luan rol të madh tek
llojet e sistemeve të informacionit, që do të thotë se llojet e ndryshme të “SI”-së duhet të
ofrojnë këto karakteristika. Llojet e “SI”-së përgjithësisht klasifikohen në sisteme që i’u
ofrojnë punëtorëve mbarëvajtjen e operacioneve të bizneseve apo sisteme të menaxhimit në
mbështetje të vendimmarrjes menaxheriale.
Sistemet e informacionit ndryshojnë dhe poashtu, zhvillohen mënyrë të vazhdueshme me
avansimin e teknologjisë. Ekzistojnë disa lloje të sistemeve të informacionit, më poshtë do
të radhisim disa prej tyre, që mund të konsiderohen si më kryesoret, Sistemet e Përpunimit
të Transaksioneve (SPT), Sistemet e Menaxhimit të Informacionit (SMI), Sistemet e
Mbështetjes së Vendimeve (SMV), Sistemet e Informacionit Ekzekutiv (SIE), Sistemet e
Mbështetjes Ekzekutive (SME), Sistemet Eksperte (SE), Sistemet e Informacionit në Zyrë
(SIZ), Sistemet e Inteligjencës në Biznes (SIB), Planifikimi i Burimeve në Ndërmarrje
(PBN), Sistemet e Informacionit ne Kontabilitet (SIK) (O'Brien & Marakas, 2005).
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2.1.3.1 Sistemet e përpunimit të transaksioneve (SPT)
Përdorimi i Sistemeve të Përpunimit të Transaksioneve brenda organizatave është i gjerë.
Shërbimi i këtyre sistemeve në ndërmarrje ndodh në nivelin operacional. Tek “SPT” kemi të
dhënat e mbledhura dhe regjistruara në ndërmarrje. Këto të dhëna kanë të bëjnë me shumë
transaksione që bëhen. “SPT” tek niveli hierarkik i llojeve të “SI” renditën tek niveli me i
ulët apo i fundit. “SPT” bëjnë përpunimin e të dhënave në dy mënyra. Tek mënyra e parë
bëhet përpunimi apo grumbullimi i të dhënave në kohë reale; ku grumbullohen për një
periudhë të dhënë kohe dhe pastaj në përpunimin periodik. Tek mënyra e dytë e përpunimimit
të të dhënave, ndodh përpunimi i të dhënave sapo të përfundoj transaksioni. Pajsijet POS
bëjnë regjistrimin e shitjeve dhe përfshihen tek “SPT”, pastaj ATM ku regjistrohen tërheqjet
e mjeteve apo të hollave, depozitat dhe transferet, poashtu edhe sistemet e porosive të blerjeve
ku bëhen regjistrimet e blerjes nga ana e kompanisë. Regjistrimi në mënyrë të automatizuar
dhe përpunimi i të dhënave në kohë reale mundësohet nga sistemet e përpunimit të të dhënave
(Al-Mamary, Shamsuddin, & Aziati, 2014b; O'Brien & Marakas, 2005; Oz, 2009).
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Figura 2. Llojet e sistemeve të informacionit në ndërmarrjet
(Deepak, 2011).
Nga figura dy kemi nivelin më të lartë apo ekzekutivin (Angl. Executives), tek niveli tjetër
kemi menaxherët e lartë (Angl. Senior Managers), tek niveli më poshtë kemi menaxherët e
mesëm (Angl. Middle Managers) dhe tek niveli me i ulët kemi punëtorët (Angl. Workers).

2.1.3.2 Sistemet e Menaxhimit të Informacionit (SMI)
Sistemet që nxjerrin apo prodhojnë informacion duke përdorur të dhënat e jashtme dhe të
brendshme quhen sisteme të menaxhimit të informacionit. Me arritjen e përpunimit të
informacionit në mënyrë të duhur apo adekuate këto sisteme i ndihmojnë menaxherët e
ndërmarrjes në planifikimin dhe proceset vendimmarrëse. Si komponent kryesor në proces,
informacioni dhe funksionet e tij janë, poashtu edhe komponente kryesore të procesit në
suksesin e vendimmarrjes (Hasan, Shamsuddin, & Aziati, 2013; Ajayi & Omirin, 2007).
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Përpunimi i informacioneve në “SMI” bëhet në formë të raporteve, të cilat mund të
shfrytëzohen apo përdoren nga palët e interesit, në këtë formë duke ndihmuar bizneset për të
arritur synimet dhe objektivat e tyre (Kroenke, 2011). “SMI”-të përshkruhen si sisteme
informacioni të bazuar në kompjuter, që grumbullojnë të dhëna, i përpunojnë ato dhe i
përshtasin në raporte të rëndësishme për menaxherët, duke plotësuar nevojat e tyre në punën
që e bëjnë (Asemi, Safari, & Zavareh, 2011; Heidarkhani, Khomami, Jahanbazi, & Alipoor,
2013).
Roli strategjik i menaxhimit të sistemeve të informacionit qëndron në vazhdimësin e
ndërmarrjes duke siguruar informacionin e duhur, në kohën e duhur për menaxherët e
kompanisë, duke i përmbushur funksionet e ndryshme që të arrijnë t’i afrohen synimeve të
tyre. Me zhvillimin e teknologjisë edhe këto sisteme luajnë rol të madh në procesin e
prodhimit, vendimmarrjen, planifikimin dhe menaxhimin e punonjësve (Al-Mamary,
Shamsuddin, & Aziati, 2014a). “SMI”-të kanë një rol të rëndësishëm për departamentin e
burimeve njerëzore, ku në mënyrë efektive i’u ofrojnë menaxherëve planet për rekrutim,
transformim, përzgjedhje dhe vet-angazhim të secilit punëtor (Adebayo, 2007).
2.1.3.3 Sistemet e Mbështetjes së Vendimeve (SMV)
Vazhdimi i zhvillimit të sistemeve të menaxhimit të informacionit vazhdoi në fillim të viteve
shtatëdhjeta të shekullit XX, ku A. Gorry dhe M. Scott-Morton, prezentuan idenë e sistemeve
mbështetëse të vendimmarrjes. Përkufizimi i këtij sistemi sipas tyre është i orientuar në
mbështetje të vendimmarrjes në planifikim strategjik, kontroll menaxherial dhe operativ.
Duke vazhduar me vonë me zhvillimin e konceptit të Sistemeve Ekzekutive të Informacionit
(Angl. EIS), si një strukturë perfekte e Sistemeve Mbështetëse të Vendimmarrjes (Gorry &
Scott-Morton, 1971).
Sistemet Mbështetëse të Vendimmarrjes bazohen në kompjuter. Këto sisteme përshkruhen si
sisteme që sigurojnë modelim analitik dhe informacion në përkrahje të vendimmarrjes
organizative në formë të pastrukturuar dhe gjysmë të strukturuar. Vendimet në këto sisteme
konsiderohen paksa problematike përshkak të ndërlikueshmërisë, si vendime nuk janë të
lehta për t’u marr. Në përkrahje të vendimmarrjes organizative të pastrukturuar dhe gjysëm
të strukturuara një vendimmarrësi i nevojiten pajisje kompjutrike për të mundësuar qasjen në
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informacion (Power, 2002). Sipas Raymond (1990) SMV-të fokusohen në problemet gjysmë
të strukturuara.

Figura 3. Problemi i gjysmëstrukturuar në SMV
(Raymond, 1990).
Autorë të tjerë kanë folur rreth tipareve të “SMV”-së. Njëri ndër autorët është Lucey (2005),
i cili në librin e tij “Sistemi i menaxhimit të informacionit” i rradhit tiparet e zakonshme të
një “SMV”-je:
- një kompjuter nuk e zëvendëson gjykimin e vendimmarrësit dhe as një zgjidhje të
paracaktuar, mirëpo siguron mbështetje,
- në “SMV” vendimmarrësit duhet t’a kontrollojnë procesin përmes pikëpamjes dhe gjykimit,
kurse dobia e “SMV”-së gjendet tek problemet gjysmë të strukturuara,
- bashkëveprimi mes kompjuterit dhe menaxherit drejton për në zgjidhjen e duhur të
problemit.
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Poashtu ekzistojnë disa lloje të Sistemeve Mbështetëse të Vendimit, e ato janë:
-

“SMV” i drejtuar nga komunikimi

-

“SMV” i drejtuar nga të dhënat

-

“SMV” i drejtuar nga dokumentet

-

“SMV” i drejtuar nga dija

-

“SMV” të drejtuara nga modeli

Në periudhë që një “SMI” apo sistem i menaxhimit të informacionit thjesht mbledh të dhëna,
“SME” i ndryshon ato dhe ndihmon në zhvillimin e mjeteve që ofrojnë ndihmë në procesin
e vendimmarrjes (Power, 2002).

2.1.3.4 Sistemet e Informacionit Ekzekutiv (SIE)
Sistemet e Informacionit Ekzekutiv bën pjesë tek llojet e sistemeve të informacionit, i cili
përkufizohet si një ofrues i gjerë dhe i madh i informacionit përmes një grupi mjetesh
fleksible (Rockart & DeLong, 1988). “SIE” dhe “SME” apo sistemet mbështëse ekzekutive
janë edhe zëvendësuese të njëra tjetrës në disa literatura. Mirëpo, Mallach (1994) “SME” si
një sistem informacioni në krahasim me “SIE” kanë aftësi më të mëdha. Këto aftësi tek
“SME” njihen si aftësi për analizimin e të dhënave, ku mund të përmendim gjuhët
kompjuterike për kërkime në databazë dhe aftësit për të siguruar mjetet e ndërmarrjes,
përshembull kalendarë ekonomik, menaxhim të informacionit personal (Watson et al., 1991).
Aryset e përdorimit të “SIE” nga drejtuesit e kompanive bazohen në faktorë të suksesit.
Rrjedhja e informacionit për drejtuesit që të marrin vendime të drejta apo të mira ose për të
zgjidhur probleme. Komunikimi ndërmjet kompjuterit dhe vendimmarësit ka rol të madh
sepse duhet të jetë efiçient. Përdorimi i një “SIE”-i duhet të jetë i thjesht në mënyrë që
menaxherëve të i’u siguroj qasje në informacion dhe në raporte të ndryshme që ofron sistemi.
Puna e një vendimmarrësi me sistemin “SIE” duhet të fokusohet tek përdorimi i grafikëve,
leximi i tyre dhe konkludimi për një vendim të mirë. Sistemet mbështetëse ekzekutive ofrojnë
mundësin e funksionimit të “SIE” si një pjesë qendrore e tij (Salmeron & Herrero, 2005;
Watson, Rainer & Koh, 1991).
18

Një përmbledhje e tipareve të sistemeve të informacionit ekzekutiv është bërë nga Young
dhe Watson. Tiparet e një sistemi informacioni ekzekutiv janë: (a) përdorimi i “SIE”-es bëhet
nga vetë ekzekutivët; (b) siguron një përmbledhje, filtrim, organizim dhe shpërndarje të të
dhënave; (c) lëvizja e informacionit nga një vend në vendin tjetër apo koncepti “drilling
down”; (d) ndërthurja e teksteve, grafikëve dhe tabelave në një ekran të vetëm për të lehtësuar
interpretimin nga ekzekutivët; (e) ofrimi i të dhënave të brendshme dhe të jashtme; (f)
monitorimi i treguesve kyçë të performancës dhe variablave të tjerë; (g) sigurimi i aksesit te
të dhënat e performancës në kohën e duhur; (h) përshtatja e “SIE”es me stilin e çdo
vendimmarrësi për t’u përshtatur kështu me nevojat e tij apo saj; (i) përqëndrimi në nevojat
për informacion për çdo ekzekutiv; (j) monitorimi i faktorëve kritikë të suksesit; (k) përfshirja
e të dhënave kyçe (shifrat e shitjes) dhe atyre plotësuese (Young & Watson, 1995).

2.1.3.5 Sistemet e Mbështetjes Ekzekutive (SME)
Një ndër sistemet e informacionit janë edhe sistemet e mbështetjes ekzekutive. Këto sisteme
janë të njejta me sistemet e mbështetjes së vendimeve, mirëpo arsyeja se përse quhen ndryshe,
sisteme të mbështetjes ekzekutive është se janë zgjeruar më shumë në ofrimin e mundësive
të reja. Përveq ofrimit të informacioneve, “SME” përmes aplikacionit i’u mundëson
mbështetje menaxherëve apo ekzekutivit të kompanisë në planifikim, analizim dhe
komunikim. Përshtatja e aftësive të sistemit të informacionit ekzekutiv dhe sistemit të
mbështetjes së vendimeve gjenden në “SME”. “SME” furnizohen me të dhëna dhe nga këto
të dhëna krijohen raporte sipas nevojës së ekzekutivit. Implementimi i këtyre aplikacioneve
ofrohet nga ajo që quhet Intelegjencë Artificiale (IA), e cila është teknologji kompjuterike
(Turban & Watson, 1989).
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2.1.3.6 Sistemet Eksperte (SE)
Para se të njihemi me Sistemet Eksperte, le t’a përcaktojmë se çfarë është domeni (Angl.
Domain). Fjala “domain’’ rrjedhë nga fjala angleze, e që kuptimi i saj në sistemet e
informacionit njihet si zonë specifike njohurish.

Sistemet Eksperte janë sisteme të

automatizuara, me tendencën për të imituar dhe ruajtur performacën e njeriut ekspert
(Rosenman et al., 1985). Sistemi Ekspert përmban dije apo njohuri njerëzore prej ekspertëve,
profesionistëve apo njerëzve me përvojë, për t’i zgjidhur problemet (Turban dhe Aronson,
2001).
Krijimi i Sistemeve Eksperte filloi në vitet njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë, kurse prodhimi
i tyre në vitet njëmijë e nentëqind e tetëdhjetë (Leondes, 2002). Sistemet Eksperte kanë
mundësi të përgjigjjes në pyetjet “përse” dhe “si” është arritur në një përfundim.
Karakteristikë e Sistemeve Eksperte është se ofrojnë analizim dhe zgjidhje në probleme të
ndërlikuara. Madje një Sistem Ekspert mund të funksionoj me informacione qofshin ato të
paplota apo të pasigurta. Në këtë kuptim, një Sistem Ekspert mund të jep disa përfundime
edhe në kushtet e një informacioni të pasigurtë (Durkin, 1990). Llojet e Sistemeve Eksperte
mund të hasim në fusha të ndryshme të jetës shoqërore dhe disa nga këto sisteme janë:
PXDES (për diagnozë me rreze X), CaDeT (për kapjen e kancerit në fazat e hershme),
GERMWATCHER (për kontrollin e infeksionit), etj.

2.1.3.7 Sistemet e Informacionit në Zyrë (SIZ)
Përmes përdorimit të një sistemi komjuterik mund të performohen funksionet bazë në zyrë.
Punëtorët kanë mundësin e kryerjes së punëve të tyre në zyrë me kompjuter, i cili në mënyrë
elektronike komunikon me kompjuterët e tjerë (Ellis & Nutt, 1979). Shfaqja e hapsirës për
një program kompjuterik në zyrë ishte kur u prezentua “IBM PC” në vitin njëmijë e nëntëqind
e tetëdhjetë e një. Hapat e zhvillimit të Sistemeve të Informacionit në Zyrë, shpjegohen në
gjashtë gjenerata (Chandra S. Amaravadi, 2014). Ne do ti cekim disa nga këto gjenerata. Tek
gjenerata e parë kemi softuer si përpunimi në programin “word” dhe tabela me shifra. Qëllimi
i këtyre programeve ishin shtypja e dokumenteve dhe përgatitja e deklaratave financiare.

20

Sistemet si procesimi “word”, databaza dhe tabelat me shifra, u integruan të gjitha në një
paketë të vetme. Pra, ka një vazhdim të gjeneratës së parë me integrimin e sistemeve në
gjeneratën e dytë si “Symphony and Open Access”, poashtu, edhe mjediset operative si MSWindows ishin pjesë e kësaj gjenerate (Tsichritzis, 1986). Sisteme të punës në grup dhe të
bazuara në rrjet janë pjesë e gjeneratës së tretë. Email-i, Domain-i dhe grupe të tjera
përfshihen në këtë gjeneratë. Përgjatë këtyre gjeneratave, nga paaftësia e sistemeve, proceset
e biznesit nuk mund të automatizoheshin (Georgakopoulos et al., 1995). Gjenerata e katërt
karakterizohet me mbulimin e fushave si miratimi i kredive, përpunimi i porosive, blerjet,
transporti, etj., duke ofruar performancë më të mirë me kalimin në ueb (Angl. Web)
(Amaravadi et al., 1992; Faidt & Karagiannis, 1990).

2.1.3.8 Sistemet e Inteligjencës në Biznes (SIB)
Richard Millar Devens në “Cyclopaedia of Commercial and Business Anecdotes” në vitin
njëmijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë përmendin termi intelegjenca në biznes. Me këtë
term Devensi përshkroi se si një bankier, shfrytëzoi mjedisin biznesor dhe bëri një hapa para
bankave për të fituar para, duke u bazuar në informacion (Devens, 1865).
Softueri (Angl. Software) i IB konsiderohet një aplikacion kompjuterik, ku përmes qasjes në
sistemin e të dhënave të ndërmarrjes dhe përpunimit të informacionit, ekzekutivit i
mundësohet vendimmarrja. Karakteristika e përgjithshme e SIB-it është aftësia e tij në
implementimin e integrimit të funksioneve në kompani duke pas një platform të përshtatshme
për secilin përdorues të sistemit. Softuer (Angl. Software) i Inteligjencës së Biznesit është
Planifikimi i Burimeve në Ndërmarrje (Cui et al., 2007).

2.1.3.9 Sistemet e Planifikimit të Burimeve në Ndërmarrje (SPBN)
Sistemet e Planifikimit të Burimeve në Ndërmarrje janë sisteme që e përkrahin marketingun,
menaxhimin e dokumenteve, përcjelljen e aktiviteteve të portofolit të klientit, ejt., të cilat
lidhen bashkë për t’u bërë një sistem i madh informacioni (Oz, 2009). Sistemet e “PBN”
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sigurojnë integrim të funksioneve të biznesit meqërast qasja e funksioneve në ndërmarrje
është më efektive, ku informacioni mundësohet për secilin departament në një sistem. Përveq
tjerash, implementimi i sistemeve “PBN” përmirëson aktivitetet operacionale, përshtatje të
produkteve me nevojat e tregut dhe ndaj ndryshimeve të tjera në treg.
Efektet pozitive të “PBN” në të ardhmen pritet të jenë; në rritje të produktivitetit, vazhdimësi
të informacionit dhe përmirësim në menaxhimin e performancës (Lutovac & Manojlov,
2012). Poashtu një autor tjetër, Anand (2007) thekson se zhvillimi i “PBN” në të ardhmen,
duke kaluar apo përcjellë një periudhë katërdhjetë vjeçare në treg të këtyre sistemeve, ato do
t’i ndihmojnë bizneset të jenë prezente ende në treg, si dhe do të mundësojnë pozitë
dominuese në treg. Ekzistojnë sisteme të ndryshme të “PBN”-ve që përdoren nga bizneset,
por më të zakonshmet që njihen botërisht janë “SAP”, “Sage ERP”, “Microsoft Dynamics
GP”, “Deltek”, “LN/Baan”, etj.

2.1.3.10 Sistemet e informacionit në kontabilitet (SIK)
Ndërmarrjet i kanë shfrytëzuar sistemet e informacionit në kontabilitet për informacione
financiare (Mia, 1993). Menaxherët në punën e tyre në kompani të vogla dhe të mesme, si
burim kryesor informacioni kanë shfrytëzuar informacionet nga kontabiliteti (Saira et al.,
2010). Në aspektin financiar në një ndërmarrje sistemet e kontabilitetit janë përgjegjëse në
analizimin dhe monitorimin e financave, në përgatitjen e dokumenteve të nevojshme për
pagesa, sigurimin e informacionit për përkrahje të funksioneve siç janë prodhimi,
marketingu, menaxhimi i burimeve njerëzore dhe planifikimi strategjik. Përdorimi i “SIK”ve ndihmon në dhënien e informacionit të dobishëm për vendimmarjen (Gordon & Miller,
1976).

2.1.4 Aplikimi i strategjive të sistemeve të informacionit nga ndërmarrjet
Gjatë hulumtimeve deri në fund të vitit dymijë e nëntë, Gable (2010) e plotësoi klasifikimin
e kategorive në hulumtimin strategjik të sistemit të informacionit, me strategjinë e disiplinës
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së sistemit të informacionit (SDSI), duke qenë si e katërta me radhë, me përfshirjen e
kategorive si sistemi i informacionit për vendimmarrjen strategjike (SIVS), përdorimi
strategjik i sistemit të informacionit (PSSI) dhe strategjitë për çështjet e sistemit të
informacionit (SÇSI). Për të krijuar një strategji të sistemeve të informacionit duhet të pasur
parasysh se këto strategji nuk mund të bëhen pa u ndërlidhur mirë me strategjinë e biznesit.
Për të pasur sukses një strategji e tillë, duhet shiquar me kujdes dhe duhet përshtatur
strategjinë e biznesit me strategjinë e përdorur nga sistemet e informacionit. Kjo bëhet për
të plotësuar nevojat e kompanisë dhe për të performuar më mirë një strategji (Henderson
and Venkatraman, 1993). Drejtuesi i procesit të formulimit të strategjisë SI-së nën këtë
vështrim është të vlerësojë ndikimin e SI në opsionet strategjike të biznesit. Më poshtë kemi
modelin konceptual të shtrirjes strategjike të paraqitur në figurën katër (Earl, 1989).

Figura 4. Modeli konceptual i shtrirjes strategjike
(Earl, 1989).
Ndryshimet që mund të bëj një ndërmarrje në një treg të caktuar, mund të jenë të natyrave
të ndryshme. Disa nga ndryshimet që i bëjnë kompanitë kanë të bëjnë me ndryshimet për
përshtatje të nevojave të tregut, të kërkesës së re konsumatore, të konkurrencës së re në atë
sektor të industrisë, e të tjera. Për t’u qasur në këto ndryshime një ndërmarrje duhet të shoh
se si mund të ketë avantazhe konkurruese. Disa nga avantazhet konkurruese si cilësia,
kostoja, zvogëlimi i shpenzimeve të tjera, mund të arrihen nga strategjia konkurruese e
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firmës. Poashtu, kjo nënkupton së një firmë mund të i rris të ardhurat e saj, produktivitetin
dhe të ketë një rol të theksuar në treg (Porter dhe Millar, 1985; Porter, 1996).
Në epokën në të cilën jetojmë, shohim se bizneset janë të orientuara kah ekonomia dixhitale.
Avantazhi konkurrues në këtë ekonomi është më i rëndësishëm krahasuar me ekonominë
paraprake. Të mirat apo përparësit e ekonomisë dixhitale ofrojnë ndërmarrjen më afër
klientëve të tyre dhe konsumatorëve të fundit. Vështirësit e ekonomisë dixhitale për një
ndërmarrje mund të shprehen në paaftësinë dhe pamundësinë e saj për të i’u përshtatur dhe
zhvilloj biznesin e saj në ekonominë dixhitale (Deise et al., 2000).
Teknologjia e biznesit i’u ka ndihmuar bizneseve që si vegël përdoruese, shfrytëzimi i saj të
bëhet në aspekt të avantazhit konkurrues, duke ofruar kosto të ulët, shërbim cilësor ndaj
klientit dhe menaxhim të avansuar të zingjirit të furnizimit. Avantazhi konkurrues në
ekonominë dixhitale nga bizneset mund të lehtësohet përmes përgjigjjeve në pyetjet, "Nga
vjen përparësia ime konkurruese, duke pasur parasysh industrinë?" Kurse pyetja e rradhës,
"Si mund të ndihmojë teknologjia e informacionit, veçanërisht Interneti, biznesin tim?"
(Bithos, 2001).
Në fillim sistemet strategjike të informacionit ishin të përqëndruara nga jashtë, pastaj dhe
nga brenda. Përqëndrimi i sistemeve strategjike të informacionit nga jashtë kishe fokus rritjen
e konkurrencës direkte në një industri për të arritur rezultate më të favorshme në treg se sa
konkurrentët e saj. Përqëndrimi i sistemeve strategjike të informacionit nga brenda, kishte
fokus rritjen e produktivitetit të punëtorëve, drejtimin e operacioneve të biznesit, marrjen e
vendimeve të duhura (Kemerer, 1997, and Callon, 1996).
Aplikimi i strategjive të sistemeve të informacionit në kompani ka pasur ndikim të
rëndësishëm në ekzistencën e biznesit dhe në funksionimin efektiv të saj. Rëndësia e
aplikimit të strategjive është shtuar edhe më shumë kur këto strategji kanë pasur impakt në
performancën e biznesit, në konkurrencën brenda një tregu apo edhe më gjerë, në marrjen e
vendimeve efikase, e të tjera (Rackoff et al., 1985, Wiseman 1988a, Canning-McNurlin
1986b).
Ndërsa disa biznese janë në vështirësi, disa biznese po lulëzojnë. Kjo është e vërtetë për një
numër biznesesh të bazuara në internet, siç janë ato që lidhen me argëtimin në internet,
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shpërndarjen e ushqimit, blerjen në internet, arsimin në internet dhe zgjidhjet për punë në
distancë. Njerëzit kanë ndryshuar gjithashtu modelet e tyre të konsumit, duke rritur kërkesën
për marrje, alkool, si dhe produkte pastrimi, ndërsa kalojmë më shumë kohë në shtëpitë tona.
Industri të tjera që janë duke bërë mirë janë ato që lidhen me kujdesin shëndetësor dhe ilaçet,
si dhe bimët dhe vitaminat. Në mënyrë tipike, kur studiojnë tregjet, supozohet se ato janë
statike, një përfundim natyror pasi që ato kanë tendencë të ndryshojnë ngadalë. Sidoqoftë,
nëse ka një gjë që shpërthimi i pandemisë ka treguar, është se tregjet janë dinamike dhe mund
të lëvizin me shpejtësi (Jaworski, Kohli, & Sahay, 2000). Për më tepër, një treg nuk është
thjesht një firmë; është një rrjet aktorësh (d.m.th., firma, klientë, organizata publike) që
veprojnë në përputhje me një sër normash. Këto sisteme nganjëherë quhen ekosisteme
dinamike që ekzistojnë për të gjeneruar vlera (Vargo & Lusch, 2011).

2.2 Sistemet e informacionit në kohë pasigurie
Sistemet e informacionit i lehtësojnë vështirësit e individëve, organizatave, institucioneve,
bizneseve, në përpunimin dhe sigurimin e informacionit. Roli i SI-së shkon edhe më tej duke
ofruar qasje, shfrytëzim dhe mbështetje edhe në kohë pasigurie qoftë për individët apo edhe
për vendimmarrësit në biznes (Drozdek, Jelsovska, 2013).
Në mars të vitit dymijë e tre në Singapor u përhap SARS-i, i cili është një sëmundje e rëndë
e frymëmarrjes. Njëra nga ministrit e asaj kohe në Singapor, ministria e shëndetsisë vuri në
punë një grup prej nëntë anëtarëve. Ideja e gjurmimit të kontakteve me këtë sëmundje ishte
lokalizimi i vendit në të cilin pacientët kishin qëndruar dhe më pas të shiqonin për njerëz të
tjerë të cilët kanë qëndruar po në atë vend. Në këtë detyrë u përfshinë edhe ministri të tjera.
Hapi i ministries së shëndetsisë së Singaporit ishte krijimi i një qendre operacioni për
gjurmim të kontakteve, kurse Agjencia e Mbrojtjës së Teknologjisë dhe Shkencës përmes
TI-së ndërmorri aplikimin e nje qendre më aftësi në gjurminimin e kontakteve dhe
menaxhimin e të dhënave. Kjo agjenci zhvilloi edhe një Sistem të Menaxhimit të Çështjeve
në mënyrë që shkëmbimi i të dhënave në agjencitë qeveritare të jetë më i lehtë. Qeveria e
shtetit instaloi nëpër aeroporte sisteme prototipi të kontrollit të etheve infra të kuqe, për ata
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qytetarë rezident apo jo-rezident që shfaqin simptoma së kanë sëmundjen, të i’u ofrohet dhe
fillohet kujdesi shëndetësor. Këto aplikime të TI-së u bën me qëllim që të kontrollohen
profesionistët shëndetësor, pacientët, dhe lidhjet e tyre me personat e tjerë. Poashtu,
Agjencisë së Mbrojtjës së Teknologjisë dhe Shkencës i’u dorëzua edhe një punë tjetër si
pasojë e katastrofës natyrore e njohur si Tsunami, i cili ndodhi në vitin dymijë e katër. Kjo
agjenci, për detyrë kishte t’a rris infrastrukturën e TI-së të Qendrës së Koordinimit Rajonal
të Singaporit. Ata përdorën Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve të Krizave, një aplikacion
që për qëllim ka menaxhimin e furnizimeve, gjurmimin e lëvizjes së punëtorëve, dhe
lehtësimin e komunikimit. Sa i përket rolit të sistemeve të informacionit në institutcionet
financiare gjatë kohërave të pasigurisë përfshihet ndikimi i teknologjisë së informacionit,
menaxhimi jo i mirë i shërbimeve financiare në nivel nacional, rajonal dhe globalizimi. Në
institutcionet financiare, teknologjia informative ka ndikuar në ofrimin e shërbimeve të reja,
në rritjen e klientëve të rinjë dhe mirëmbajtjen e marrdhënieve me klientët ekzistues.
Mishërimi i bankave me strategjitë e reja inovative bankare rezultoi me sisteme të reja ose
të përmirësuara të informacionit bankar. Teknologjitë e reja sollën ndikim të
konsiderueshëm në operacionet e biznesit, duke i’u referuar operacioneve bankare. Ndër
gjërat inovative janë e-banking apo bankingu elektronik, debit dhe kredit kartat, ATM apo
siç njihen makineritë e automatizuara të treguesve, e të tjera (Obuobi, 2012, Mashhour &
Zaatreh, 2008, Lehal, 2012).
Duke pasur parasysh miratimin dhe duke qenë më të përkushtuar tek sistemi i informacionit
në nivelet më të larta, studiuesit kanë mundesinë të i shohin benefitet e tij. Një nga përfitimet
mund të jenë besimi i konsumatorëve në banka. Në anën e kundërt, nëse neglizhohen SI-të
mund të kenë pasoja tek besimi i konsumatorëve (Rogoff dhe Reinhart, 2008).

2.2.1 Periudha pandemike
Përkufizimi i Organizatës Botërore të Shëndetsisë: “Pandemia është një përhapje e një
sëmundje e re në shkallë botërore”. Pandemia e fundit ka shkaktuar recesionin më të rëndë
në gati një shekull dhe, sipas Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, ajo ka
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qenë duke shkaktuar dëme të mëdha në shëndetin e njerëzve, vendet e punës dhe mirëqenien
. Pandemia ka prekur pothuajse të gjitha vendet e botës dhe, praktikisht e ka vënë në pritje të
gjithë planetin për më shumë se dy muaj (WHO, 2020).
Kjo pritje ka pasur ndikim të gjerë, përfshirë edhe zingjirin e furnizimit. Arritja tek një
parashikim i saktë i evolucionit të rasteve të reja të paraqitura, ofron menaxhim efektiv të
kërkesës së tepërt. Problemet e pandemisë kanë një shtrirje të gjerë. Rasti me zingjirin e
furnizimit. Me rritjen e numrave të njerëzve të prekur nga pandemia ndodhin ndryshime në
zingjirin e furnizimit; kërkesat e njerëzve për kujdes shëndetësor dhe ushqim. Nga këto
kërkesa të shpejta ndikohet zingjiri i furnizimit, ku konsumatorët do të orientoheshin në një
produkt më specifik dhe do të menjanonin produktet e tjera (Chen, Drezner, Ryan & SimchiLevi, 2000; Kahn, 1987; Lee, Padmanabhan & Whang, 1997; Wang & Disney, 2016).
Poashtu, një rënie në kërkesën e orarit të punës prej 16.24%. Këtu kanë ndikuar kufizimet e
ndërmarra nga shumica e shteteve, duke kufizuar udhëtimet dhe tregtinë (Castro, Duarte &
Brinca, 2020; Baveja, Kapoor & Melamed, 2020). Një sistem i mbështetjës së vendimeve u
prezentuar për të menaxhuar kërkesën për furnizime të stafit shëndetësor për kujdes
shëndetësor, duke i’u referuar njohurive të mjekëve. Pretendimet e tyre ishin se do të kishte
menaxhim efikas dhe të saktë të ndërprerjeve të zingjirit të furnizimit (Govindan, Mina dhe
Alavi, 2020).
Gjatë kësaj pandemie nuk mbeti pa u prekur edhe sektori i turizimit. Duke filluar nga fillimi
i këtij shekulli, respektivisht nga viti dymijë e një kur u bën sulmet terroriste në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës (SHBA-të) të njëmbëdhjetë shtatorit, duke vazhduar në vitin dymijë
e tre me shpërndarjen e sindromës së rëndë të frymëmarrjes akute (SARS), pastaj kriza
globale në vitin dymijë e tetë dhe sindroma e frymëmarrjes në Lindjen e Mesme në vitin
dymijë e pesëmbëdhjetë (MERS). Nëpër të gjitha këto ndodhi, sektori i turizimit nuk u ndikua
në rënie afatgjatë në nivel global.
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Figura 5. Ndikimi i ngjarjeve të mëdha të krizës në turizmin global
(Banka Botërore 2020a, 2020b).

Ndikimi i pandemisë së fundit kishte pasoja për ekonominë globale. Si rezultat se mundet që
njerëzit asimptomatikë të transmetojnë virusin para se të izolohen ose të marrin masa të tjera
si distanca fizike në publik ose përdorimi i maskave të gojës dhe hundës për të parandaluar
përhapjen e virusit përmes të folurit, kollitjes ose teshtitjes. Numri i kufizuar i testimeve
nëpër botë, padisponueshmëria e testeve dhe sidomos transmetitmi asimptomatik i virusit
mendohet të jetë krucial (Li et al., 2020). Figura me numër gjashtë tregon rritjen e shpejtë
dhe përhapjen e rasteve të konfirmuara të pandemisë nga epiqendra e tij.
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Figura 6. Shpërndarja globale e rasteve me COVID-19 Janar-Mars
(ECDC, 2020).
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2.2.2 Bizneset gjatë periudhës së pasigurisë
Përhapja e pandemisë së fundit ka të ngjarë të drejtojë shumë marka të njohura në falementim
pasi konsumatorët qëndrojnë në shtëpi dhe ekonomitë janë mbyllur (Tucker, 2020). Disa nga
kompanitë amerikane si Neiman Marcus, JCPenny, Hertz dhe J. Crew gjenden në një presion
të konsiderueshëm financiar (Asmelash & Cooper, 2020). Kompanitë e udhëtimeve kanë
pësuar rënie dhe nga kjo rënie janë ndikuar fitimet e tyre, ku tetëdhjetë përqind e dhomave
të hoteleve janë bosh. Biznese të tjera si parukierët, palestrat sportive, taksitë janë prekur nga
zvogëlimi i të ardhurave për shkak të bllokimeve (Rapoza, 2020).
Tregtia me pakicë, respektivisht ajo ushqimore ka qenë e orientuar nga shpërndarja
alternative e produkteve të saj tek bashkëpunëtorët apo klientët e fundit, si pasojë e
kufizimeve brenda një objekti apo dyqani. Blerja online e produkteve ka qenë prezente në
masë të mirë dekadën e fundit dhe një shtytje më të madhe i’u dha gjatë kohës së pandemisë,
prej rregulloreve apo ligjeve të cilat e imponojnë distancën shoqërore duke orientuar klientët
në blerjet online për gjërat bazike apo ushqimore (Harris & Dall'Olmo Riley, F., Riley, D. &
Hand, C., 2017). Për shkak të blerjeve online disa dyqane në Europë janë përballur me
kërkesa te mëdha të porosive, duke qenë kështu të ngarkuara (Carroll, 2020). Kjo rritje e
blerjes online rezultoi të jetë e lartë për një shitës me pakicë në Kinë, i cili dëshmoi se kishte
dyqindë e tridhjetë e shtatë përqind rritje, me përdorues apo blerës me mbi katërdhjetë vjeç
(Nielsen, 2020).
Pandemia preku globalisht komuninetet, bizneset dhe institucionet. Ndikimi i saj u vërejt
dukshëm edhe tek tregjet financiare dhe ekonomitë globale. Gjatë kufizimeve të ndërmarra
në Kinë, u zvogëlua ndjeshëm prodhimi i mallrave, ndërsa konsumi, kërkesa për produkte
dhe shërbime ra për shkak të politikës së karatinës dhe izolimit. Këto pengesa patën impakt
të lartë nëpër botë, duke goditur rëndë zingjirin e furnizimit (Yap, 2020). Përveç problemeve
në zinxhirin e furnizimit, sektori i tregut të kapitalit është paraqitur si problem, gjithashtu.
Në SH.B.A., S&P 500, një indeks në tregun e aksioneve që mat performancën e aksioneve të
500 ndërmarrjeve të zhvilluara në bursën amerikane, Dow Jones Mesatarja Industriale dhe
Nasdaq pati rënie të paparashikuar derisa qeveria amerikane siguroi ndihmën që indekset të
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rriten, përkatësisht me 7.3% (S&P 500, 2020). Nga pandemia e fundit nuk shpëtoi as sektori
bujqësor. Sektori bujqësor është testuar nga shpërndarja e kësaj pandemie. Është vërejtur një
rënie globale e kërkesës nga hotelet dhe restorantet, ku çmimet e mallrave bujqësorë bien me
njëzet përqind (Realtime News, 2020).
Më poshte i gjeni tabelat me numër një, dy, tre dhe katër që janë realizuar pas një ankete mbi
ndikimin e pandemisë në ndërmarrjet në Kosovë, nga Oda Ekonomike Amerikane në
Kosovë.
Tabela 1. Vlerësimi i ndikimit të pandemisë në bizneset në Kosovë në përqindje

(Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, 2020).
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Tabela 2. Si po e kryen kompania veprimatrinë e saj gjatë pandemisë në Kosovë në
përqindje

(Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, 2020).
Tabela 3. Aspekte që ndikon pandemia në bizneset në Kosovë në përqindje

(Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, 2020).
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Tabela 4. Përqindja e të punësuarve të larguar nga puna në Kosovë gjatë pandemisë

(Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, 2020).

2.2.3 Menaxhimi i sfidave të bizneseve përmes SI-së
Përhapja e pandemisë, e cila i ka nxënë të papërgatitur individët, organizatat, institucionet
dhe bizneset, ka shkaktuar një përvojë të dëmshme në aktivitetet e biznesit, me efekte serioze
në bizneset e vogla (Humphries, Neilson, dhe Ulyssea, 2020). Menaxhimi i sfidave të bizneve
nga ndërmarrësit është jetik për ndërmarrjet në këtë kohë pandemie. Problemet e bizneseve
të vogla dhe të mesme kërkojnë një menaxhim të avansuar këtë kohë, marrë parasysh se disa
nga bizneset kanë probleme me shitjen e produkteve dhe shërbimeve, furnizimet, ofrimin e
edukimit në kopshte e shkolla private, sektori i turizimit, etj., dhe problemi më i madh i
shfaqur nga disa biznese është likuiditeti. Me këtë nënkuptojmë se përveq ndërmarrësve që
janë vendimmarrësit në biznes, menaxhimi i tyre do të përforcohej nga qeveritë e shteteve
me marrjen e masave urgjente siç mund të jenë: reduktimi i detyrimeve tatimore, ofrimin i
granteve bizneseve, kredit e buta, etj,. Kërkesa e bizneseve për lehtësimin e të bërit biznes
gjatë kësaj periudhe, i drejtoi kontabilistët dhe audituesit ligjorë në kërkimin e shtyrjes së
afateve të pagesave të kontributeve sociale, tatimit në fitim, tatimit mbi vlerën e shtuar
(TVSH) dhe detyrimeve tjera. Për të komunikuar ndërmjet vete bizneset me kontabilistët
dhe audituesit po shfrytëzojnë softuerët përmes videove, internetit (Olli, 2020).
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Në pikun e kësaj pandemie globale shëndetësore, shmangja e një mbyllje totale të aktiviteteve
ekonomike, çoi në përdorimin e disa teknologjive që nuk konsideroheshin prioritare nga
bizneset e vogla, siç kemi teknologjitë virtuale Zoom të lidhura me realitetin që u bën
thelbësore për të mbajtur mësimin në distancë apo online dhe duke shmangur mbyllje të plotë
të ekonomisë globale (Ting, 2020; Webster, 2020). Shfrytëzimi i teknologjive të ndryshme
gjatë kohës së pandemisë bëhet për të mundësuar kalimin e informacionit ndërmjet
punëtorëve pa prezencën e domosdoshme fizike (Puddister dhe Small, 2020; Vaccaro et al.,
2020).

2.3 Koncentrimi i bizneseve tek tregtia elektronike
Tregtia elektronike (Angl. E-commerce), përmbledh procesin e blerjes, shitjes, transferimit,
apo këmbimit të produkteve, shërbimeve, dhe/ose informatave me ndihmën e rrjeteve
kompjuterike; si intranetët, ekstranetët, poashtu edhe Internetin. Tregtia elektronike është e
përkrahur nga teknologjia, e cila ka të bëjë me këmbimin e informatave të digjitalizuara në
mes të palëve dhe përfshinë aktivitetet brenda-organizacionale dhe jashtë-organizacionale që
mbështesin këmbimin. Tregtia elektronike karakterizohet me proceset biznesore, shërbimet,
të mësuarit, bashkëpunimin, etj. Përveq tregtisë elektronike kemi termin biznesi elektronik, i
cili i referohet një definicioni më të gjerë të tregtisë elektronik, duke përfshirë përkushtimin
ndaj konsumatorëve, bashkëpunimin me partnerët e biznesit, realizimin e mesimnxënies në
rrjet dhe realizimi i transaksioneve elektronike brendapërbrenda organizatës
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Figura 7. Dimensionet e tregtisë elektronike
(Turban, 2006).
Nga figura shtatë vërehet se kemi tre lloje të dimensioneve të tregtisë elektronike. Ato janë:
-

Produkti

-

Procesi

-

Dërgesa

Benefitet e tregtisë elektronike mund të jenë të ndryshme, ato mund të jenë për ndërmarrjet,
për konsumatorët dhe për shoqërinë në tërësi. Ne do të flasim në vazhdim për përfitimet e
ndërrmarrjes. Duke i’u përshtatur ndryshimeve dhe sfidave të TE, ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme mund t’i rrisin tregtitë e tyre me shpenzime minimale, në njëfarë forme duke rritur
konkurrencën në treg me kompanitë e mëdha. Bashkëpunimi ndërmjet kompanive tregohet
më efektiv dhe efikas sepse i zvogëlon shpenzimet, ofron produktin më shpejt tek
konsumatori, rrit fitimet e kompanisë, etj,. Me digjitalizimin e proceseve ulën kostot e
ndryshme si kostot për krijim, procedim, furnizim, kosto të telekomunikimit, etj., poashtu TE
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mundëson edhe lidhjen direkte mes prodhuesit dhe konsumatorit, kështu duke shkurtuar
zingjirin e furnizimit (Abdullai, 2008).
Llojet e tregtisë elektronike janë:
-

Biznesi-drejt-biznesit (Angl. B2B)

-

Konsumatori-drejt-Biznesit (Angl. C2B)

-

Konsumatori-drejt-Konsumatorit (Angl. C2C)

-

Tregtia elektronike bashkëpunuese (Angl. C-commerce)

-

Biznesi-drejt-Punëtorëve (Angl. B2E)

-

Biznesi-drejt-Konsumatorëve (Angl. B2C)

-

Tregtia elektronike ndërorganizacionale (Angl. Intrabusiness e-commerce)

-

Qeversija elektronike (Angl. E-government)

-

Tregtia elektronike mobile (Angl. M-commerce)

Sa i përket modeleve të biznesit në tregtinë elektronike, ka modele të ndryshme si;
marketingu direkt në rrjet, sistemi elektronik i tenderimit, jep-çmimin-tënd, gjej-çmimin-mëtë-mirë, blerja në grup, ankandet në rrjet, tregjet dhe këmbimoret elektronike, e të tjera.
Komponentët e një modeli biznesi në TE njihen; koncepti, vlera dhe mundesitë (Applegate,
2003).
Më poshtë do të sjellim impaktin e tregtisë elektronike gjatë pandemisë. Përdorimi i tregtisë
elektronike gjeti përdorim më të gjerë gjatë kësaj periudhe, ku Walmart pati një rritje të
produkteve ushqimore në shtatëdhjetë e katër përqind. Produktet që janë blerë gjatë
pandemisë nga konsumatorët janë letër higjienike, makineri buke, dyshek joga, frigorifer, e
të tjerë. Është vërejtur një rritje e theksuar e blerësve përmes tregtisë elektronike në shtetet si
Malajzia, Tajlanda, Singapori dhe Pakistani. Tek tabela pesë jepen disa uebfaqe kryesore të
tregtisë elektronike gjatë pandemisë (Davis, 2020).
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Tabela 5. Disa nga kompanitë që operojnë me tregtinë elektronike

(Andrienko, 2020).

2.4 Roli i pashmangshëm i SI-së në biznes
Mjedisi konkurrues është një nga faktorët kryesor në biznes, i cili kërkon menaxhimin e
njohurive. Kësisoji ndërmarrjet duhet të përqëndrohen në SI. Sistemet e informacionit luajnë
rol të madh në ndërmarrje në aspektin financiar, jo-financiar, në mënyrën e funksionimit të
biznesit dhe në aspektin më thelbësor, atë të marrjes së vendimeve. Veçoritë e sistemeve të
informacionit janë në ofrimin e ndërlidhjes së sistemeve të informacionit dhe teknologjisë
informative me strategjinë e biznesit, ofrojnë mbështetje në proceset e kompanisë për
optimizimin e burimeve të ndërmarrjes, ofrojnë shfrytëzimin e informacioneve për prodhim,
marketing, promovim, inovacion, e të tjera, (Rockart, 1979).
Sistemet e informacionit ndimojnë në përmirësimin dhe aftësit e procesit të biznesit në dy
mënyra; përmirësim i efikasitetit të proceseve ekzistuese dhe inovacioni mbi aftësit
ekzistuese të procesit (Kenneth, 2014). Një nga llojet e SI, sistemet e informacionit në biznes,
ofrojnë mundësi të gjerë përdorimi. Informacioni i sistemit për mbështetje të biznesit në
departamentin e marketingut dhe përpunimit të shitjeve është sistemi i informacionit për
marketing. Poashtu, sistemet e informacionit të prodhimit që përkrahin planifikimin e
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biznesit, sistemi i informacionit për kontabilitet dhe financa dhe sistemi i informacionit për
burimet njerëzore (Sauter, 2014). Për të përformuar mirë një sistem informacionit ai duhet të
përbëhet nga specialist të departamentit si programues, analist i sistemeve dhe menaxher i
sistemit te informacionit (Low & Chen, 2012). Sistemet e informacionit dallojnë prej
kompanisë në kompani, për arsye se nëse kemi të bëjmë me një ndërmarrje të vogël ajo mund
të ketë një sistem informacioni dhe nëse është ndërmarrje e madhe mund të ketë një grup të
SI-së. Grupi i sistemeve të informacionit raporton tek shefi përgjegjës i informacionit. Në
shumicën e aktiviteteve të tyre bizneset bazohen në rrjetet dixhitale, duke përdorur
teknologjinë dhe tregtinë e biznesit elektronik (Susanto & Meiryani, 2019).
Roli i SI-së është i rëndësishëm në shumë kompani apo organizata. Pajisjet kompjuterike,
softuerët, burimet njerëzore dhe rrjeti, janë të aplikueshme për të avansuar dhe rritur
produktivitetin e punës, efikasitetin dhe efektivitetin duke ndihmuar ndërmarrjen të arrij
qëllimet e saj (Mgunda, 2019).

2.5 Rasti studimor
Rast studimor me IBM në procesin e përpunimit të transaksioneve (Sistemi i Menaxhimit të
Informacionit)
Çfarë është sistemi i menaxhimit të informacionit dhe llojet e përpunimit të transaksionit?
IBM SMI (Angl. IMS) konsiston në një sistem softuerik hierarkik të menaxhimit të bazës së
të dhënave për përpunimin e transaksioneve në rrjet apo online (Angl. OLTP) dhe përpunimin
e grumbullimit online. IBM si investues i lartë i teknologjisë, me koncetrimin e saj në
udhëheqjën e përparuar të teknologjisë, ofron klientëve të saj dhe klientëve të tjerë mundësi
të përdorimit të teknologjisë. Disa nga llojet e përpunimit të transaksioneve që ofrohen në
dhe nga IBM janë IBM CICS, IBM IMS, IBM z / TPF dhe Serveri i Aplikimit IBM
WebSphere. Me poshtë do të flasim për sistemin e menaxhimit të informacionit (Alex Louwe
Kooijmans, Elsie Ramos, Niek De Greef, Dominique Delhumeau, Donna Eng Dillenberger,
Hilon Potter, Nigel Williams, 2012).
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Përdorimi i sistemit të menaxhimit të informacionit
Funskionimi i sistemit të menaxhimit të informacionit (Angl. IMS) bëhet në z/OS. Sistemi i
Menaxhimit të Informacionit (IMS) konsiston në përdorim të thellë për zgjidhjet e
menaxhimit të transaksioneve në shumë kompani rreth botës (IBM, 2019). Sistemi i
menaxhimit të informacionit ka fituar një rol të madh në sistemet e përpunimit të
transaksioneve me përfshirjën e tij në disa sektorë, si bankë, prodhim, financë, kujdes
shëndetësor, hapësirë ajrore, komunikim, qeveria, dhe shitja me pakicë.
Komponentë kryesorë të SMI-së (Angl. IMS) janë: Menaxheri i Transaksionit (Angl. TM)
dhe Menaxheri i Databazës (Angl. DM). Përpjekja strategjike deri tek ndryshimi strategjik
nga evolucioni i z/OS-it, ndodhi nga një sistem operativ tradicional në të dhëna (Angl.
Cloud), duke ofruar siguri në z/OS dhe disponueshmëri në të dhëna për klientët.
Menaxherët e transaksioneve SMI e kërkojnë z/OS, i cili ndodhet nën sistemin operativ. IMS
kombinon transaksionin dhe menaxhimin hierarkik të bazës së të dhënave. Besueshmëria e
klientëve për dekada në SMI ka ardhë si rezultat i disponueshmërisë dhe shpejtësisë së
përpunimit të transaksioneve (Perrott, 2020).

Shpërndarja e punëve në sistemin e menaxhimit të informacionit
Menaxheri i Transaksionit se (Angl. IMS) kryen përpunimin e menaxhimit të transaksioneve
me përgjigjje të shpejtë dhe me vëllim të lartë. Menaxheri i Transaksionit (MT) në (Angl.
IMS) i përkrah mekanizmat e lidhjes së jashtme – të brendshme dhe të jashtme - për t’u qasur
në burimet e jashtme, si p.sh.terminalet dhe aplikacionet.
Menaxheri i databazës së (Angl. IMS) siguron një pikë kyqe të kontrollit dhe aksesit apo
qasjes për databazën (Angl. IMS) duke u bazuar në modelin hierarkik të bazës së të dhënave.
Nga ky mjedis i centralizuar mundësohet qasje tek këto databaza prej sistemeve tjera të
përpunimit të transaksionit (Angl. IMS, CICS, DB2 stored procedures, and WebSphere
Application Server) (Alex Louwe Kooijmans, Elsie Ramos, Niek De Greef, Dominique
Delhumeau, Donna Eng Dillenberger, Hilon Potter, Nigel Williams, 2012).
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Figura 8. Pamje e sistemit të menaxhimit të informacionit
(Alex Louwe Kooijmans, Elsie Ramos, Niek De Greef, Dominique Delhumeau, Donna Eng
Dillenberger, Hilon Potter, Nigel Williams, 2012).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Identifikimi i problemit tek sektori i bizneseve
Përgjatë pandemisë, njerëzit përballen me panikun, duke u cenuar shëndeti i tyre, kurse
bizneset përballen me probleme të ndryshme. Problemi i vetëm i bizneseve nuk është mbyllja
e ndërmarrjeve të tyre përshkak të masave të ndërmarra nga qeveria. Në fakt problemet
fillojnë këtu, si organizimi i punës, mbulimi i shpenzimeve, kërkesa e ulët për produkte dhe
shërbime fizike nga konsumatorët, marrja e masave mbrojtëse, mos përkrahja nga shteti në
mënyrë financiare, e të tjera.
Rëndësia e pandemisë për qytetarët, bizneset dhe shumë organizata të tjera ishte dhe është
jetike. Nga njëra anë kishte dhe ka të bëj me jetën e qytetarëve, dhe nga ana tjeter duke vënë
në pikëpytetje jetëgjatësinë apo funksionimin normal të bizneseve. Pas mbylljes së shumë
bizneseve, u zvogëlua dhe u mbyll aktiviteti i tyre, disa punonin me staf të reduktuar, disa
me orare të shkurtuar siç janë institucionet publike, bankat, marketet, etj, e shumë të tjera u
mbyllën për shkak të kufizimeve nga ana e shteteve. Edhe kur ndërmarrjet qëndrojnë të
hapura, ato ende përballen me sfida të rëndësishme, duke përfshirë qasjen me klientët,
konsumatorët, furnitorët.

3.2 Trajtimi i problemit për menaxhmentin e lartë
Të ndikuar nga krijimi i shpenzimeve të reja për kompanitë e mbyllura, dhe nevoja e
ndërmarrjes për të vazhduar të bëj biznes, i shtyu ndërmarrjet të bëjne përpjeket minimale
për të siguruar shërbimet dhe produktet për konsumatorët dhe klientët e tyre. Duke respektuar
masat mbrojtëse me udhëzim nga instituti i shëndetsisë, menaxhmenti i ndërmarrjes
shfrytëzoi infrastrukturën teknologjike për të bërë punët jashtë zyreve duke shfrytëzuar
platforma të ndryshme online, me orientim dhe strategji kah tregtia dixhitale. Kompanitë që
ofrojnë produkte dhe shërbime teknologjike kanë mundësitë e shfrytëzimit të infrastrukturës
teknologjike për të realizuar shitjet apo ofrimin e shërbimeve në distancë apo online. Pjesa
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tjetër e kompanive, të cilat nuk kanë përdorur më herët tregtinë elektronike apo platformat e
nevojshme të të bërit biznesi, kanë pasur mangësi në kryerjen e punëve, e sidomos vështirësi
për të i’u ofruar konsumatorëve apo klientëve kënaqësi në kryrjen e shërbimeve.
3.3 Bashkëpunimi me ekspertët për zgjedhjen e problemeve tek bizneset
Trajtimi i këtij problemi, ofrimit të mundësisë së zhvillimit normal të aktiviteteve dhe
operacioneve të biznesit, me shkakun dhe shkaqet të cilat u paraqiten, orientoi fokusin e kësaj
teme mbi menaxhimin e bizneseve me ndihmën e sistemeve të informacionit gjatë
pandemisë, duke marrë në konsideratë të madhe rolin dhe rëndësinë e sistemeve të
informacionit. Ndërmarrja mund të jetë e suksesshme kur ekziston një menaxhim kontinuel
i të dhënave organizative dhe financiare me menaxhim efikas të sistemeve të informacionit.
Për të udhëhequr në mënyrë efikase aktivitetet e saj biznesore, departamenti i teknologjisë
në një kompani duhet të bashkëpunojë me ekspertët e fushës. Këto ngecje të proceseve të
biznesit mund të kthehen në mundësi të mira të të bërit biznes nëse ekziston një bashkëpunim
i vazhdueshëm me ekspertët.
3.4 Zgjedhja e problemit
Kapërcimi i sfidave të bizneseve gjatë kohës së pandemisë ka qenë i vështirë, marrë parasysh
ndikimin global që e ka pandemia. Faktori negativ që ndikoi tek bizneset ishte mbyllja e tyre.
Në thelb qëllimi i mbylljes së bizneseve ishte domethënës, sepse kishte të bënte me ruajtjen
e shëndetit të qytetarëve. Në anën tjetër për bizneset u bë një problem i madh. Për shkak të
parashikimit të pasojave të mëdha ekonomike, disa biznese u lejuan të zhvillojnë biznesin e
tyre, duke respektuar marrjen e disa masave mbrojtëse. Për arsye të ruajtjes së shëndetit të
tyre, qytetarët nuk ishin aktiv nëpër dyqanet e bizneseve dhe orientimi i tyre ishte tek
porositja e produkteve në formë elektronike. Duke parë këtë trend të konsumatorëve, bizneset
filluan orientimin tek të bërit biznes përmes platformave elektronike. Këtë formë të të bërit
biznes, disa biznese e kanë parë si sfidë dhe jo si mundësi. Në këtë punim jam munduar t’i
shfrytëzojmë mundësitë e zgjidhjes së këtyre problemeve tek bizneset, duke u mbështetur në
shtjellimin e literaturës.
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4. METODOLOGJIA
4.1 Mostra e hulumtimit
Tema e këtij hulumtimi përbëhet nga vepra të autorëve të lëmisë së sistemeve të informacionit
dhe vepra të profesorëve të administrimit të biznesit, artikujve të ndryshëm, nga burime të
internetit dhe raporte të ndryshme statistikore dhe atyre me anë të pyetësorit. Mostra
reprezentative paraqitet përmes numrit të të anketuarve, që merr për bazë korrespondetët me
mendimet e tyre kritike lidhur ndërmarrjet dhe vendimet në kohë pasigurie. Ndërmarrjet dhe
oraganizatat tjera shoqërore lidhen direkt me këtë temë të hulumtimit.

4.2 Modeli i hulumtimit
Meqënëse hulumtimi ka të bëj me sjelljen e ndërmarrjes në kohë pasigurie me furnitorët,
klientët dhe konsumatorët, poashtu, nga ana tjetër me gjendjen finanaciare të bizneseve, me
numrin e puntorëve, largimin e punëtorëve, etj, atëherë përmes pyetësor do të mund ta kemi
mundësinë e përdorimit dhe vlerësimit me metodën kuantitative.
Modeli i hulumtimit ka të bëj me dy kombinime; atë të anës teorike me literaturën dhe atë
praktike me anë të pyetësorit. Ky model përbëhet nga dy hipoteza, të cilat do të vërtetohen
ose jo me anë të pyetësorit.

4.3 Mbledhja e të dhënave
Mbledhja e të dhënave është bërë nga të dhënat primare dhe sekondare. Të dhënat primare
do të mblidhen nëpërmjet anketave me pyetësor të strukturuar, me shpërndarjen online të tyre
tek korrespendetët. Kurse të dhënat sekondare janë mbledhur nga literatura adekuate, bazat
e të dhënave dhe burimet e internetit, të cilat janë vlerësuar në mënyrë kritike.
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Pyetësori përmban 14-18 pyetje, që janë krijuar me qëllim të realizimit të kësaj teme. Kjo
metodë kërkimore anketimi mund të sigurojë saktësi në mbledhjen e informacioneve, në
përpunimin e tyre dhe gjenerimin e rezultateve të synuara.
Interpretimi i të dhënave, analizimi dhe paraqitja e rezultateve të arritura nga anketa e
zhvilluara, do të jetë e arritshme, ndërsa analizimi i korrelacionit të variablave do të bëhet
përmes përdorimit të programit SPSS, program, që, ofron asistencë të mirëfillt profesionale.
Ndërsa realizimi i anketimit do të bëhet me anë të pyetësorëve të strukturar me përgjigje të
mbyllura. Për këtë hulumtim do të përdoret platforma elektronike ‘Google Form’.
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5. PREZENTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Prezentimi i rezultateve
Nga studimi i literaturës keni vërejtur se si shpjegohen problemet, çfarë ndikimi patën këto
probleme në mjedisin biznesor, a ishin më të rrezikuara bizneset me mbylljen e tyre a po më
pamundësinë e operimit në çfarëdo mënyre. Gjithashtu, keni parë se si adresohen këto
probleme, nga kush kërkohet përkushtimi për zgjedhjen e këtyre problemeve, dhe se si i’u
kemi qasur zgjedhjes së problemeve. Shtjellimi i literaturës e mbështet zgjedhjen e
problemeve, duke ofruar përdorimin e sistemeve të informacionit, të teknologjisë dhe
personelit adekuat për përdorimin e tyre.

Meqenëse roli i SI-së sipas literaturës është i rëndësishëm në disa aspekte, financa,
marketing, personel, shitje, shërbimi ndaj konsumatorit dhe disa funksione të tjera mund të
organizohen, udhëheqën dhe kontrollohen bazuar në mundësitë që ofrojnë SI-të dhe
teknologjia e avansuar. Pra, me përkrahjen e sistemeve të informacionit, kompanitë e
ndryshme mund të operojnë edhe në kushte pasigurie.

Në nxjerrjen e rezultateve të këtij punimi është shfrytëzuar platforma SPSS (Angl. Statistical
Package for the Social Sciences). Në SPSS janë krijuar gjithsej tre variabla; ato janë:
-

Sistemet e informacionit

-

Bizneset gjatë pandemisë

-

Klientët.
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5.2 Analiza e rezultateve
Testimi i hipotezave
Hipoteza e parë:
Sistemet e informacionit kanë efekt pozitiv gjatë pandemisë për bizneset-Pranohet
(Pohohet)
Hipoteza e dytë:
Sistemet e informacionit kanë efekt pozitiv gjatë pandemisë për konsumatorët/klientëtPranohet (Pohohet)

Figura 9. Testimi i linearitetit të variablave SI dhe BP
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Tek figura nëntë kemi testin e linearitetit, tek i cili shohim shpërndarjen e të dhënave që janë
bërë, ku lineariteti i duhur do të ishte përgjatë hijëzimit, mirëpo edhe testimi i tij është
domethënës sepse shohim se si të dhënat janë të mbledhura rreth vijës së testimit të
linearitetit.

Më poshtë kemi rezultatet e ofruar nga SPSS, lidhur me hipotezat e ngritura. Relacionet janë
vendosur në mes sistemeve të informacionit (SI) dhe bizneseve gjatë pandemisë (BP).
Poashtu, kemi edhe relacionet e sistemeve të informacionit me klientët. Tek tabela numër
gjashtë dhe shtatë kemi variablat në mes të SI dhe bizneset gjatë pandemisë.
Tabela 6. Statistika përshkruese për variablat SI dhe BP
Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

Sistemet e Informacionit (SI)

4.5023

.63616

73

Bizneset gjatë pandemisë (BP)

3.9132

.67134

73

Nga tabela e gjashtë kemi dy variablat, ku tek variabla sistemet e informacionit kemi devijimi
standard me 0.63616 dhe mesataren 4.5023 dhe numri total të pjesëmarrëve në 73, kemi një
pasqyrë ku mund të shohim se sa ka dallim.
Poashtu, edhe tek variabla bizneset gjatë pandemisë kemi mesataren me 3.9132 dhe devijimin
standard me 0.67134 dhe totalin e pjesëmarrësve në 73 biznese, ku mund të vërehet se sa
ekziston dallimi.

Mesatarja e nxjerrur ofron një numër që bën vlerësimin e vlerës së të dhënave të tërësishme.
Devijimi standard tregon se sa larg, mesatarisht, rezultatet janë nga mesatarja. Prandaj, nëse
devijimi standard është i vogël, atëherë kjo na tregon se rezultatet janë afër mesatares, ndërsa
nëse devijimi standard është i madh, atëherë rezultatet janë më të përhapura.
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Tabela 7. Korrelacioni i variablave SI dhe BP
Correlations
Sistemet

Sistemet e Informacionit

Pearson Correlation

Informacionit

pandemisë

1

.685**

Sig. (2-tailed)

Bizneset gjatë pandemisë

e Bizneset

gjatë

.000

N

73

73

Pearson Correlation

.685**

1

Sig. (2-tailed)

.000

N

73

73

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tek kjo tabelë mund të shohim se rezulatet e nxjerrura nga pyetësori apo korrelacionin që do
të n’a dërgojnë tek hipoteza e parë e ngritur, dhe pranimi i saj i nxjerrur nga SPSS-i. Pra,
përkrahja e hipotezës së ngritur konfirmohet apo është pozitive. Korrelacioni i Pirsonit është
r=0.685, ku mund të konstatojmë se nëse r> 0.5, rezultati mund të konfirmohet si pozitiv dhe
ka një korrelacion të fuqishëm në mes të variablave dhe signifikanca apo 2-tailed është në
p=0.000, që nënkupton se p<0.05.

Tek tabela e tetë kemi relacionin në mes të SI-së dhe KL gjatë pandemisë.
Tabela 8. Statistika përshkruese për variablat SI dhe KL
Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

Sistemet e Informacionit

4.5023

.63616

73

Klientët

4.1507

.67137

73

Nga tabela më lartë kemi variablat; tek variabla sistemet e informacionit kemi mesataren
4.5023 dhe devijimi standard me 0.63616, kemi një pasqyrë ku mund të vërehet se sa ka
dallim.
Poashtu, edhe tek variabla klientët kemi mesataren me 4.1507 dhe devijimin standard me
0.67137, mund të shohim se sa ekziston dallimi.
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Mesatarja e nxjerrur ofron një numër që bën vlerësimin e vlerës së të dhënave të tërësishme.
Devijimi standard tregon se sa larg, mesatarisht, rezultatet janë nga mesatarja. Prandaj, nëse
devijimi standard është i vogël, atëherë kjo na tregon se rezultatet janë afër mesatares, ndërsa
nëse devijimi standard është i madh, atëherë rezultatet janë më të përhapura.

Figura 10. Testimi i linearitetit të variablave SI dhe KL

Tek figura dhjetë kemi testin e linearitetit, ku vërehet shpërndarja e të dhënave, ku lineariteti
i duhur do të ishte përgjatë hijëzimit, mirëpo edhe vija e testimit të tij është domethënëse
sepse shohim se si të dhënat janë të mbledhura rreth vijës së linearitetit.
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Tabela 9. Korrelacioni i variablave SI dhe KL
Correlations
Sistemet e

Sistemet e Informacionit

Pearson Correlation

Informacionit

Klientët

1

.698**

Sig. (2-tailed)

Klientët

.000

N

73

73

Pearson Correlation

.698**

1

Sig. (2-tailed)

.000

N

73

73

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tek tabela me numër nëntë mund të shohim se rezulatet e nxjerrura nga pyetësori apo
korrelacionin që do të n’a dërgojnë tek hipoteza e parë e ngritur, dhe pranimi i saj i nxjerrur
nga SPSS-i. Pra, përkrahja e hipotezës së ngritur konfirmohet apo është pozitive.
Korrelacioni i Pirsonit është r=0.685, ku mund të konstatojmë se nëse r> 0.5, rezultati mund
të konfirmohet si pozitiv dhe ka një korrelacion të fuqishëm në mes të variablave dhe
signifikanca apo 2-tailed është në p=0.000, që nënkupton se p<0.05.

.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
6.1 Konkluzione
-Marrja e të dhënave, përpunimi i të dhënave deri tek marrja e informacionit nënkupton
një proces të transformimit nga të dhënat në informacion. Qasje në informacione mund të kenë
të gjithë ata/ato që kanë leje nëse janë pjesë e një biznesi, organizate, institucioni, etj., dhe
qasja e tyre në informacion ndryshon nga niveli i tyre menaxherial.
-Përparimet teknologjike në teknologjinë informative dhe në sistemet e informacionit
kanë ofruar bizneseve mundësi të mira në zhvillimin e modeleve të reja të biznesit.
-Sistemet e informacionit janë pjesë mbështetëse e proceseve të institucioneve,
organizatave, bizneseve dhe konsumatorëve. Sistemet e informacionit i lidhin bizneset me
klientët, konsumatorët e tyre dhe puna e tyre lehtësohet me automatizimin e disa proceseve.
-Strategjia e biznesit me ndihmën e sistemeve të informacionit orientohet kah
dixhitalizimi. Ndryshimeve në tregje, në indrustritë e ndryshme dhe në sistuata të pasigurisë
mund të i përshtaten sistemet e informacionit duke ofruar informacionet e duhura për
menaxhimin e suksesshëm të situatave.
-Menaxhimi i operacioneve, i marrëdhenieve me klientët/konsumatorët dhe aspekteve
të tjera, ishte shumë më i madh nga kompanitë që kanë pasur model biznesi të orientuar kah
dixhitalizimi i biznesit siç është tregtia elektronike, kurse më pak nga ato ndërmarrje që filluan
të orientonin funksionimin e tyre kah dixhitalizimi.
-Marrë parasysh funksionimin e mirë të disa bizneseve gjatë periudhës së mbylljes,
bëra ngritjen e hipotezës Sistemet e informacionit kanë efekt pozitiv gjatë pandemisë për
bizneset dhe po e njëjta është konfirmuar nga rezulatet e nxjerra nga SPSS, ku pjesëmarrës
ishin disa biznese.
-Duke i parë kufizimet që ishin për qytetarët dhe rritjen e ofrimit të
produkteve/shërbimeve në platforma online nga bizneset, erdha deri tek hipoteza e dytë
Sistemet e informacionit kanë efekt pozitiv gjatë pandemisë për klientët, ku po e njëjta
hipotezë konfirmohet nga rezultatet e pyetësorit.

51

6.2 Rekomandime
-Mbështetja në sistemet e informacionit dhe teknologjisë informative nga bizneset
duhet të shihet si mundësi dhe jo si sfidë.
-Edukimet nga kompanitë duhet të orientohen kah trajnimi i personelit me sistemet e
informacionit, për shkak të përshtatjes me situata të pasigurisë.
-Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme duhet të marrin hapa drejt përdorimit efikas dhe
efektiv të sistemeve të informacionit.
-Për t'u kujdesur për ndërmarrjen e masave mbrojtëse kundrejt pandemisë, shfrytëzimi
i SI-së duhet të konsiderohet si një mundësi e mirë e përdorimit për mirëqenien e punëtorëve.
-Tendenca që gjatë pandemisë të evitohet mbyllja e proceseve tq kompanisë dhe të
vazhdohet të kryhen shërbimet për klientët/konsumatorët, atëherë ndërmarrja duhet të gjej
ekspertët e fushës së SI, në rast se nuk i ka burimet e duhura në kompani për të operuar.
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SHTOJCA
Pyetësori
Unë jam Albion Rexhepi.
Qëllimi i kësaj ankete është përfundimi i studimeve në nivelin Master.
Informacionet do të mbeten konfidenciale, do të shfrytëzohen vetëm për rezultate të
pyetësorit.
Ju falemderit paraprakisht!
Pyetjet
P1-Emri dhe Mbiemri juaj? (Opsionale)
P2-Pozicioni juaj menaxherial në ndërmarrjen tuaj?
1. Menaxhmenti i lartë
2. Menaxhmenti i mesëm
3. Menaxhmenti i ulët
4. Tjetër
P3-Industria në të cilën operon biznesi juaj?
1. Teknologji e Informacionit
2. Planifikim dhe ndërtim
3. Prodhimtari
4. Medicinë-farmaci
5. Gastronomi
6. Shitje me pakicë dhe shumicë
7. Edukim
8. Shërbime administrative
9. Tjetër
P4-Sa të punësuar ka në kompaninë tuaj?
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1. 1-9
2. 10-49
3. 50-249
4. Mbi 250
P5-Çfarë Sistemi të Informacionit (SI) përdorni në operimin e biznesit tuaj (mund të zgjedhni
më shumë SI)?
1. Sistemet e menaxhimit të burimeve njerëzore
2. Sistemet e përpunimit të transaksioneve (TPS)
3. Sistemet e intelegjencës në biznes (BIS)
4. Sistemet eksperte (ES)
5. Sistemet e informacionit në kontabilitet (AIS)
6. Sistemet e planifikimit të ndërmarrjes (ERP)
7. Sistemet e komunikimit online (Google Meet, Duo, etj)
8. Sistemet e marketingut dhe shitjes online
9. Sistemet e kontrollit online të Inventarit
10. Sistemet e menaxhimit të projekteve online
11. Tjetër
P6-Si e vlerësoni rolin dhe rëndësinë e SI në kompaninë tuaj (1-ulët,...5 -shumë lartë)?
P7-Sa kanë qenë efektive SI në mbështetjen e operacioneve të biznesit tuaj para pandemisë
(1-pak...5 -shumë?
P8-Sa e keni bazuar vendimmarjen tuaj në SI para periudhës së pandemisë (1-pak...5 –
shumë)?
P9-A i keni përdorur të njëjtin/njëjtat SI edhe gjatë pandemisë?
-

PO

-

JO

P10-Sa kanë ndikuar SI në zgjedhjen e problemeve të kompanisë suaj gjatë kësaj periudhe
(1-pak...5 –shumë)?
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P11-Sa kanë qenë efektive SI në mbështetjen e operacioneve prodhimit/krijimit të
produkteve/shërbimeve të biznesit tuaj gjatë pandemisë (1-pak...5 –shumë)?
P12-Sa i keni përdorur SI për të i informuar klientët për ofertat, produktet dhe shërbimet e
juaja gjatë pandemisë?
1. Rrjete sociale
2. Web faqe
3. E-mail adresë
4. Numër telefoni
P13-Sa mendoni se SI kanë qenë efektive në mbështetje të shitjeve/ofrimit të
produkteve/shërbimeve të ndërmarrjes suaj gjatë periudhës së pandemisë (1-pak...5 –
shumë)?
P14-Sa e kanë përkrahur SI bashkëpunimin tuaj me partnerët e biznesit gjatë pandemisë (1pak...5 –shumë)?
P15-Sa jeni ndarë të kënaqur me performancën e përgjithshme të SI në biznes gjatë periudhës
së pandemisë (1-pak...5 –shumë)?
P16-Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha për ju në aplikimin e SI gjatë pandemisë?
1. Mosnjohja adekuate e SI
2. Aftësitë e punonjësve jo në nivel
3. SI jo adekuate
4. Mbështetja shumë e vogël institucionale
5. Pasiguria e përgjithshme.
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